## यাসিক <br> <br> জাগোমুজাহিদ

 <br> <br> জাগোমুজাহিদ}
## MONTHLY JAGO MUJAHID


ইসলাম্মে বিজয় কোন পথে?
মধ্য প্রাচ্য সমস্যার
সমাধান কোথায়?
आधूनिক সड্যणার স্বর্ণ সোপান
यानের্न शাতে গড়া
ইসলামী অর্থনৈতিক ब্যবস্থার


## MONTHLY JAGO MUJAHID

প্রতিষ্ঠাতः
শহীদ ক্রাগ্ডার আব্দুর রহমান ফারূকী (রাহঃ)
দ্বিতীয় বর্ষ ৫ম সংখ্যা
১৯ মাঘ-১৩৯৯
b শাবান-১৪১৩
১ ফেব্রুয়ারী -১৯৯৩

## পৃষ্ঠপ্পাষকঃ

কমাগ্গার মনজুর হাসান
সম্পাদকীয় উপদেষাঃ
উবায়দুর রহমান খান নদভী

## সম্পাদকঃ

মুফ্তী आব্দুল হাই
নির্বাহী সম্পাদকঃ
মনযূর আহমাদ

## সহসম্পাদকঃ

হাবিবুর রহমান খান
মুফ্তী শফিকুর রহমান
মूল্য : १ (সাত) টাকা মাত্র

## যোগূাযোগঃ

সম্প্রদক জাগো মুজাহিদ
বি/৪৩৯, তালতলা',
থিলগ্গাও, ঢাকা-১২১৯।
ফোনः 8১৮০৩৯
অথবা
জি, পি, ও বক্স নম্বরঃ ৩৭৭৩
ঢাকা-১০০০

## সূচী পত্র

* পাঠকের কনাম
* সচ্পাদকীয়
* জিহাদः মুসলিম बীবনের গৌরবময় অধ্যায়

প্রিস্সিপান এ, এফ, সাইয়্যেদ জাহমাদ খালেদ

* মাহে শাবান ও শবে বরাতের ফজিলাত

बाমীনুन ইসলাম ইস্মতী

* «জ্রা বিক্হু মু মুলিম বিশ্ধঃ ইসলামের বিষয় কোন পথে?

बাব্মু ্মাহ জাল-ফার্রক

* মধ্য প্রাচ্য সমস্যার সমাধান কোথায়?

ইবনে বতুতা
58

* জামার দেশের চানচিত্র

মুহামাদ ফারাক 巨সাইন খান্
29

* आাধুনিক সড্যতার স্বর্ণ সোপান যাদের হাতে গড়া

> মোঃ জাঃ জাহাদ

$$
3 \lambda
$$

* ইসনামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ब्रচষ্ঠত্বের থোক্তিকা

মাওনানা হিফ্জুর রহমান

* आামরা যাদের উত্তরসূরী

ইমাম বোখার়ী (রাহঃ)
মুহাপ্মাদ মুহিউদ্দীন 2い

* কবিতা
* প্রশ্নোত্তর
* नবীন মুজাহিদদের পাতা
* जাপনার চিঠির खবাব
* বিপ্বব্যাপী মুজাহিদদের তৎপরতা
"লেখকের কথা"র প্রতিবাদ

জনাব সম্পাদক সাহেব,
আস্সালামুজালাইকুম।
आপনার মাসিক জাগো মুজাহিদ
পত্রিকার ১৯৯২ সনের ডিসেম্বর মাসের সংখ্যায় পাঠকের কম্নামে "নেছকের কথা" শিরোণামে লেখক জনাব জসিম উদ্দিন খান পাঠান সাহেবের প্রকশিত বক্তব্যে উল্লেখ করা হয় যে, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন নেত্রকোনা শাখা কর্তৃক প্রকাশিত মরহুম মৌঃ মনজুরুল্ল হক সাহেবের প্রকাশিত জীবনী মূলক প্রবন্ধ থেকে নেখক তাঁর নেখায় মরহুম মৌঃ আলীম উদ্দিন সাহেবকে নেত্রকোণা শহরস্থ বড় মসজিদ এবং আঞ্জুমান आদর্শ সরাকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে উম্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই যে, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন নেত্রকোনা শাখা কর্তৃক সংগৃহীত মাওনানা মনজুরুল্ল হক সাহেবের জীবনীতে তথ্য প্রদানকারীর অসাব ধানতার কারণে তাঁর জীবनी ও কার্য্যাবলীতে মরহহম মৌঃ আগীম উদ্দিন সাহেবকে নেত্রকোনা শহরস্থ বড় মসজিদ ও आক্জুমান জাদর্শ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উম্লেখ করে ভুল তথ্য জেখা হয়। পরবর্তীতে এই. বিষয়টির ব্যাপারে প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতার পরিবারের নিকট থেকে তথ্য সংশোধনের পত্র প্রাপ্তির পর প্রমাণাদির উপর ভিত্তি করিয়া ইসলামিক ফাউন্ডেশন নের্রকানা শাখা বিগত ২২-১০-৯২ইং তারিখে মরহহম মাওঃ মনজুরুল হক সাহবেের জীবনীতে উল্লেথিত ডুল তথ্য সংশোধন করা হয়।

সুতরাং, অত্র বিষয়টি আপনার পত্রিকায় পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ ও প্রচার করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মুহাঃ রেজাউন করি.ম উপ-পরিচালক,
ইসলামিকফফ়াঁডড্ডেশন, নেক্রেকো।
(২)

জনাব সম্পাদক সাহেব, आস্সানামু জালাইকুম, आপনার মাসিক জাগো মুজাহিদ পত্রিকার ১৯৯২ সনের ডিসেষ্বর সংখ্যায় পাঠকের কলামে মুজাহিদে মিম্মাত মাওনানা মনজুরুম্ম হক (রাহঃ) প্রসজজ্গে লেখকের একটি লেখা "লেখকের কথা" শিরোনামে প্রকাশিত হয়েহে। উক্ত লেখায় জনাব জসিম উদ্দিন খান পাঠান সাহেব উল্লেখ করেন যে, "উপরম্ত জামাদের জানামতে মাওনানা জাীী উপ্দিন সাহেব হিলেন নেত্রকোনা বড় মসজ্টিদের প্রতিষ্ঠাতা--।" কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মাওনানা জাপীম উদ্দিন সাহেব নেত্রকোনা শহরস্থ জামে মসজিদ বা বড় মসজিদের ইমাম ছিলেন। নেত্রকোনার মুসলিম শিক্ষার দিশারী, তৎকালীন সোকান বোর্ডের প্রতিষ্ঠা সম থেকে নেত্রোনা লোকাল বোর্ডের জাজ্রীব চেয়ারম্যান, নেত্রকোনা পৌরসভার প্রথম মুসলমান ডাইস চেয়ারম্যান, নেত্রকোণার খিলাফত आন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী ও থ্যাতিমান উকিল্স মরহম মৌঃ এলাহী নেওয়াজ খান বি, এল সাহেব ছিনেন নেত্রকোনা জামে মসজিদ বা বড় মসজিদের উদ্যোগী প্রতিষ্ঠাতা। নেত্রকোনা জামে মসজিদ বা বড় মসজিদটি াজ্জ থেকে প্রায় ৮৫ বৎসর পূব্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মসজিদটি শহরের প্রথম মসজিদ। বর্তমানে যে স্থানের উপর মসজ্রিদটি অবস্থিত তার মালিক ছিল্নেন গৌরীপুরের জমিদার বাবু ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী। সে সময়ে শহরে কোন মসজিদ না থাকায় মৌঃ এলাহী নেওয়াজ্জ খান সাহেব মসজিদ প্রতিষ্ঠা করার নক্ষ্যে বর্তমান স্থানটিতে মসজ্যিদ স্থাপনের জন্য জমিদার বাবুর নিকট এক আবেদন পেশ করন্সে জমিদার মসষ্জিদের অন্য স্থানটি দিতে অন্বীকার করেন। ফলে এধাহী নেওয়াজ খান

তৎকানীন বিরাজ্জমান প্রতিকুল পরিবেশের সম্মুখীন হয়ে মসজিদ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ঢাকার নবাব স্যার সলিমুষ্মাহ্ সাহেবের সাথে যোগাযোগ করেন। মৌঃ এলাহী নেও্যাজ খানের যোগাযোগের প্রেষ্ষিতে ঢাকার নবাব সাহেব ঢাক্巾 শহরে তার এক খম্ড ভূমি গৌরীপুরের জমিদারকে প্রদান করে মসজিদের স্থানটি ত্তার (নবাব সলিমুম্মাহ) নিজ্েের নামে নিয়ে মসজ্জিদের জন্য তা দান করেন। নবাব সাহেবের দানকৃত ডূমির উপর মৌঃ এনাহী নেওয়াজ খান সাহেবের বলিষ্ঠ ভূমিকার ফমে ত ৎকালে একটি হোট মসষ্রিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েহিন। কালক্রম্ম মুসপিম জনগণের অর্থিক সাহায্যে সেই ছোট মসজ্িদটির কাঠামোর আমুল পরিবর্তন ঘটে এবং এই মসজ্রিদটি নেত্রকানা শহরে বড় মসজ্জিদ বা জামে মসজ্জিদ নামে পরিচিতি মাভ করে।

অত্রাবস্থায় উম্মেখিত বিষয়টি জাপনার পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশকরার জন্য অনুরোধ করা হসো।

জান্যাজ্ৰ মৌঃ মোঃ एহাইন
ঈমাম জামে মসষ্রিদ; নেত্রকোণা।


জাগো মুজাহিদ

## সম্পাদকীয়

## জাতিসংঘ নামক শয়তানের আদ্ডাটি ভেট্গ দেয়ার্থ এখই সময়

বিশ্বের রাষ্টসমৃহের সभ্সিলিত চौদদা ও সহযোগিতায় যে বিশ্থ পঞ্চায়েতটি দীর্ঘদিন যাবত দূনিয়ার মানুষের আাশা জাকাংখার প্রতীক (?) রূপে মাथা তুলে দাড়িয়ে জাছে সেই জাতিসংঘ, UNITED NATIONS এর बবश্থ এখন একটি বিশালকায় দানবের মরা সাশ ছাড়া আর কিছ্হই নয়। জাতিসংঘের সদর দফ্তর জামেরিকার নিউইয়কে; এটি যেমন এর পক্ষপাতদূষ হওয়ার পয়লা কারণ ঠিক তেমনি এর কয়েকটি স্থায়ী সদস্যের সীমাতিরিক্ত দাপাদাপি জার ন্যায়-ইনসাফ ও মানবতা বিরোধী ডেটো পাওয়ারও মানব জাতির ইতিহাসে সর্বাপেঞ্ষা অজ্জাক্কর রীতি।

সভ্য পৃথিবীর শিক্শিত জাতিসমূহের নন্দিত সংঘ তার ইদানিংকার কিম্ ডৃমিকায় তथাকথিত পরাশক্তি ও তার দোসর মিনি সুপার পাওয়ার গুসোর "গৃহ্পালিত পঞ্চায়েত বা রাবারষ্যাশ্প প্রতিষ্ঠান" হিসেবে বিশ্বের সাহসী চিত্তা ও মুক্ চেতনার মানুষের সামনে নিজেকে উপস্থাপিত করেহে। জাতিসংথের আসল চেহারা উন্যোচিত ইওয়ায় এককালের জাস্থাতাজন এ প্রতিষ্ঠানটি যে সবসময়ই কাও্ৰজে বাঘই ছিল তা-ও আাজ বুঝিয়ে বলার অপেক্কা রাথে না।

ভারত বিডাগ থেকেই শরু করা যাক। কাশীরী জনতার প্রানের দাবী "বাশা্যবাদী শাসনের জাওতামুক্ত হয়ে স্বত্ত্ব ইসলামী হকুমত কায়েম করা" তা জাজ পর্য়্ত ঐ জাতিসংঘের প্রস্তাবের ফাইলেই আটটকা পড়ে জাছে। জাতিসংঘ যদি নিরপেক্, ন্যায়-নিষ্ঠ বা প্রजাবশালী কোন প্রতিষ্ঠান হতো তাহলে তার প্রন্তাবের অবমাননা করে হিন্দুস্তানের শাসকগোষ্ঠী নির্বিচারে কাশীীী মুসমমানদের রক্তে ডৃস্বর্গ রজ্জিত করতে পারতো না। বরফ ঢাকা রূপসী উপত্যকায় ছিন্নভিন্ন হয়ে খসে পড়তো না মা-বোন ও মেয়েদের সম্রমের পবিত্র फাচল। ভারতীয় বাহিনীর পাশবিকতা ণার চন্ত্রপনার শিকার হয়ে জ্ৰলে পুড়ে খাক হতো না পৃথিবীর বেহেশত্ বলে কথিত কাশীর।

बারব ডুখঙ ফিল্টিটীনের পবিত্র ও বরকুত পুর্ণ মাটি থেকে উচ্ছেদ করা হলো শত সহস্ত জাবর জাবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। মুসলমানের প্রথম কেবলা বায়তুল মোকদ্দাস ইহ্দীদের হাতে অগ্নিদধ্ধ জার অব্যাহত অবমাননার শিকার। পচিম তীর ও গাজা উপত্যকায় প্রতিদিন মুসলমানের রক্ত ঝরে।। সড্যতার ইতিহাসে কলংক হয়ে बাছে সাবরা-শতিলার হত্যাকাণ্। ক্ন্ত্র জাতিসংঘ নামক শ্বেতহৃ্টীটি এখানে সীমাহীন बসহায়। ইহদী-জায়নবাদ জার ইসলাইলের ব্যাপারে জাতিসংঘের মুঘে "ডেটো" নামক কুলুপ জাট।।

সুন্দর একটি রাষ্ট্রের স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে যাওয়া দেশনেতা মোয়াষ্মার গাদ্দাফী। জামেরিকার দাগাগিরি মানতে তিনি একটু ইতস্ততঃ করেন। স্বাধীনতা ও মুক্তির পৃর্ণাস্গ অর্থটি তিনি জানেন। তিনি লিবিয়ার মানুষকে একটি গর্বিত জারব দেশের মাथা উচ্ম জাতি হিসেবে পরিচিত কররাতে চান! স্বৗবলঞী দেশের স্বণির্ডর মানুষ নিয়ে গড়ে ঢুলতে চান সুন্দর একটি লিবিয়া। কিস্ত্র মাক্কিনীরা তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিতে চায়। বলে, তিনি নাক্তি স্ত্রাসী। পরাশক্তির চোখ রাঙানীর পরোয়া না কালেই "স্ত্রাসী" হিসেবে জাখা পেতে হয়। একটি বিমান দুর্ঘটনার সাথে জড়িত बাকার জ্প্রমাণিত "অপরাধে" লিবিয়ার দুইজন নাগরিককে জামেরিকার হাতে তুলে দেয়া না দেয়ার জেদাজেদী নিয়ে মার্কিনীরা লিবিয়ার উপর অবরোধ आরো" করে বসে! জাতিসংঘ নামক প্রতিষ্ঠানটি এখানেও לুটো জগন্নাথ।

উপসাগরীয় সংকটে কৃয়েত দখলের অপরাধে যে পরিমাণ শাত্তি ইরাকের মানুষ পেলো এবং এখনো পাচ্ছে সে সর্বপ্রকার নিষেeাজ্ঞা জার অবরোবে ইরাকী জনতা জাজ ' $ষ$ Iাগত প্রাণ। এ ক্ষেত্রে জাতিসংঘের ষিমরোলারের চাকা ঘর্ঘর করে এগিয়েই চলছে। এক সাদ্দামের জংশের সাজা ডাগ করতে হচ্ছে কোটি কোটি মুসনমানকে। ইরাক-কুয়েত ছাড়াও জারব জামীরাত, সউদী জারব সবাইকে গুণতে হচ্ছে মাটা জংকের গুও ফিস। "ঘাদানি" আর কারে কয়"?

অথচ বিশ্বের ইতিহাসে সর্বাপেক্য জघন্য ও নির্মম পঙত্বের নির্ল্জ্জ মহড়া চলহে পৃর্ণ ইউরোপে। সুসড্য পরিশীলিত জার জ্ঞানে-বিজ্ঞানে উন্নত পাচাত্যের মানুষেরা কী কাজ্জটাইনা করহে! খৃস্ষান জাতির মাथা নুয়ে গিয়ে হাট্রে মাগার মতো ঘটনা। জামি বলছি বসনিয়া হারজেগোডিনার কथা। যেখানে দেড় মক্ষ উমতে মোহামাদীকে কুপিয়ে, পিটিয়ে, নদীতে ডুবিয়ে, পানিতে চূবিয়ে, গলির মুথে খতম করে দেয়া হয়েছে মাত্র ৭/b- মাসের মধ্যে। 80 সহস্রাধিক মুসলিম মা বোনের পবিত্র ইষ্জাতের চাদর ছিন डিন্ন করেহে খৃস্টান জানোয়ারেরা। নির্যাতনের মাধ্যমে গর্ভসঞ্চার করে বসনীয় মায়েদের বলা হচ্ছেঃ "সার্ব অর্থডঙ্স খৃষ্ঠানদের বংশবৃদ্ধি কর।" মক্ষ মক্ষ মুসলিম এখনো সার্ব বন্দী শিবিরের নারকীয় পরিবেশে ধুকে ধুকে মরহে। ক্স্ত্রু নীরব জাতিসংঘ। বেকার এর পরিষদ সমূহ। শয়তানের আাড্ডাuির যেন কোন কিছূই করারনেই।

মুসলমানকে মারার সুযোগ পেলেই জাতিসংঘের কার্যক্রম ఆরু হয়। জার মুসলমান মার খেলে জাতিসংঘ নিথর হয়ে পড়।। এ বাচ্তব সত্যটি দেথে শুেে বুঝেে কি পৃথিবীর মুসীলম নেতৃবৃন্দের সুমতি হবে না? এরা কি খুনীর দুয়ারে বিচার চাইতে লাইন দিয়ে বসে থাকবে চিরদিন। ওরা কি পিতৃ হন্তা, ড্রাতৃঘাতক জার মা-বোন-কন্যার ল্লীলতা নাশক পশদের হাতেই নিজেদের অশ্রু মোহাতে জগ্রেী? এ জাশা কি কোনদিন পৃরণ হবে?

না, হবে না। কোনদিনও না। অত্এব, সময় থাকতে শয়তানের এ বৃহৎ আড্ডাটিকে ডেংণে দিয়ে মুসলিম রাঁ্ট্রসমূহের পৃথক একটি জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হতে হবে। জার তা অবিলব্বে। এথনই।

## নিয়মাবनী

（4）ইসলামী आদর্শ ও নীতির পরিপন্থী নয় এমন যে কোন প্রবন্ধ， গল্প，কবিতা ইত্যাদি গৃহীত হবে। তবে মুসলমানদের ইতিহাস，ঐতিহ্য ও ইসলাম প্রতিষ্ঠায় बিহাদরত এবং যে কোন দেশের মযলূম ও নিগৃহীত মুসনমান়দের ওপর তথ্যপূর্ণ， পর্যালোচনামূলক ও গবেষণান্্ধ মেখা প্রাধান্য পাবে।

6．কাগজের এক পিঠে পরিকারভ়াবে নিখতে হবে।
（3）কোন লেখা ছয় মাসের মব্যে ছাপা না হজে তা অমনোনীত বনে বুঝতে হবে।

6）অমনোনীত লেখা ফেরৎ পেতে হলে সঙ্গে উপযুক্ত ডাক টিকেট পাঠাতে হবে।

গ্রাহ্কः
6．বছরের যে কোন সময় গ্八াহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক হওয়া যায় না।
（4）প্রতি ইংরেজী মাসের প্রথম সপ্তাহে ‘জাগো মুজাহিদ’ প্রকাশিত रয়।
＊）পত্রিকা ডাক যোগে পাঠান হয়।

## গ্রাহক চাঁদাঃ

（3）প্রতি সংখ্যা সডাক ৭•০০ টাকা। বিশেষ সংখ্যার দাম ভিন্ম।
（3）ষান্মাসিক－8২．०० টাকা
（1）বार्थिक－$\vdash 8 . \circ \circ$ টাকা

## এজেন্টঃ

（4）পौচ কপির কম এজ্নেন্ট করা হয় না। ৩০\％কমিশন দেয়া হয়।
（7）শতকরা ৫०\％টাকা অগ্রিম পাঠাতে হয়।
（6）প্রয়োজনীয় সংখ্যা সম্পক্কে পূর্বে অবহিত করলে ডি，পি， যোগে তা পাঠান হয়।

## বিষ্ঞাপदन্র হান্র

| ৪র্থ কভার | c000／－ |
| :---: | :---: |
| ২য় কভার | V000／－ |
| ৩য় কভার | ২৫OO／－ |
| ভিতররের পূর্ণ পৃষ্ঠা | ১৫OO／－ |
| ভিতরের অর্ধ পৃষ্ঠা | 900／－ |
| ভিতরের এক－চতুর্থ পৃষ্ঠা | ৩৫ロノー |

চেক，ড্রাফ্ট ও মানি অর্ডাব্र পাঠানোব্र ঠিকানাः সম্পাদক，মাসিক জাগো মুজাহিদ
বি／৪৩১，তালতলা，
খিল্গঁও，ঢাকা－১২১৯।
ফোনঃ 8১৮০৩১

সাধারণ শিক্ষিতদের পাচ বছর ল্য়াদী কোর্লে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত শিশ্কার এক ব্যত্র্রিম ধর্মী প্রতিষ্ঠান
মদ্রাসা দারুর রাশাদ
＊বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশের এর অধীনে কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় উষ্জ্ব্ল সাফল্য
＊आদর্শ আবাসিক रিফজখানা
＊বাংলাদেশ নাদিয়াতুল কুরআন－এর কারিকুলাম অনুযায়ী পরিচালিত আদর্শ মকতব
ভর্তি প্রতি বছর ১০ই শাওয়াল থেকে
জামাআত বিভাগে ভর্তির শর্ত কমপক্ষে দ্বিতীয় বিভাগে এস，এস，সি，উত্তীর।
যোগাযোগ
মাদ্রসা দারুর রাশাদ
সেকশন－১২，ব্রক－ই，মীরপুর，ঢাকা
ফোন：b০৩১৬৩

#  

 প্রিন্সিপাল এ，এফ，সাইয়েদ আহমদ খালেদইসলামের দৃষিতে জিহাদের অরুত্ব অপরিসীম। ইসমাম ধর্মে দौफ্कিত ব্যক্তিগণ， এক কथाয় মूসলমাन नाমে अडिহिए। बেহাদকে অস্বীকার করে কোন মুসলমান চ－তত পারে না；তার বেঁচে থাকা নিরর্থক। প্রশ্ন হতে পারে，ধর্ম রক্ষার প্রয়োজনে শত্রুর ব্রিরুন্ধে－সশ্মুখ সমরে যোগাদান কর্রার সুযোগ নেই，সামর্ধ নেই；কাজেই आমি জিহাদে অংশগ্রহণ করর কেমন করে？ এরুপ চিচ্তা বা ধারণা একৃজন মুসলিমের অজ্ঞতার পরিচয় বহ্ন করে বলৃল্লে অত্যুক্তি হবে না। জার এ সন্দেহের যুপকাষ্ঠে তাকে （মুসলমানকে）সারা बীবन দগ্ধ হতে হয়। তার জীবন ব্যর্থতায় পর্যবশিত হয়।

পনেরশ বৎসর অাপের ইসনামী ঢেতনায় উঢ্তাসিত মুসলিমের জীবন 3 आাজকের এই বিংশ শতাব্দীর মুসলিমের জীবন কত পার্থক্য তা＇ভাবত্ত গেন্ত চিন্তা－জगতে आলোড়ান সৃষ্ িয়। জিহাদ ছিন সেদিনকার মুসলমমনদের ‘ন্তত্যপাগনছন্দ’－‘মৃত্ম ঞ্জীী． সূষা＂，‘बান্রাত প্রাপ্তির নিচিত সনদ’। आার आাজকেন্ন जধিকাংশ মুসলমানের निকট बिহাদ হলো অবহেলিত বা ভীত্প্রদ এক বিষয় বিশেষ। পনায়ন ও পচাদমান ধনী e दৃइৎ রাষ্র কरूণাকামী জौবन ব্যবস্থায় পরিচালিত জীবনই যেন অাखকের মুসনমানদের অধিক কাম্য। এ কারণেই বিশ্ব মুসপিমের জাজ এই দুর্গতি।

ব্যক্তিগত $ও ~ স ং স া র ~ জ ী ব ন ~ र ত ে ~ র া ধ ্ ট ী য ় ~ ়$ জীবনের সর্বক্ষেত্রেই মুসলমানকে যथাসষ্তব बिহাঁদী－बিল্পৌী পানन－করে চ৭खে इয়। এর কোন বিক্শ্প চিন্তি বা পণ নেই। যদি থাকে সেটা হবে ডুল，ভীরুর্র পथ－หণসসের পथ। এতট্যকু ধারণা থাকরে হবে একজন মুসপিমের যে，बिशাদের রুপ কি？সমর

ক্জে যোগাদান করাই জিহাদের্র রুপ？হা，
 জাথেরী নবী（সাঃ）কর্তৃক দেওয়া বিধান B ऊौর সমর্থিত নির্দেশ মোতবেক কপট্ডা বিমूখ बীবন জতিবাহিত রুরতে হবে এবং এটাই অতি সর্ণিপ্তিভাবে মুসপিম চরির্তের প্রথম জিহাদ।

অন্যধর্মের মানুষের চাকচিক্যময় कতिকর জীবन ব্যবস্থা B বিধান， খোদাদ্রোহী মতবাদ এবং শয়তানী পথের অবশ্যই পরিত্যাজ্য। নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয় যেখানে ও যে কর্মে তা’ থেকে দূরে থাকাই জिহাদ। आার্ত 3 দूঃখীর দুঃখ মোচনে， অসহায়ের সাহায্যে，অন্যায়ের প্রতিবাদ্， সত্যের পক্ষে সমর্থন দান 3 দীন প্রতিষ্ঠায় অগ্যসর জূমিকা গ্রইণ করাও জিহাদের অশং বিশেষ। अन্যায় ডাবে অর্জিত সম্পদের দারা প্রতিষ্ঠিত খনীহ বিরুক্氏ে，जन्गाয়কারী শক্তিমান ব্ক্তির সামাজিক নির্যাতনের বিরুদ্ধ্ধ দজায়মান হওয়া，অত্যাচার প্রতিহত করা，প্রতিবাদ কর্রা এবং ন্যায়ের সমর্থনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রইণ করা ইত্যাদির নাম बিহাদ，এসবই बিহাদের সমতুন্য কাध।

হযরত ঈসা（खাঃ）বনেহেনঃ＂সীজারের মাল সীজারকে ফিরিয়ে দাও＂। পক্তন্তরে নিখিষ বিশ্রের চিরসুন্দর ৪ চিরশ্রেষ্ঠ মহান মানুষ，রহমতে জালম হযর়ত মুহাশ্মদ （সাঃ）ঈসা（৫：）－এর উ়ক্তির সাথে এক रতে পারেননি বিধায় বলেছেন＂কোন সীজারের অঠ্তিত্ব থাকাই উচিত নয়।＂आা্পাহ্ পাক মানুষকে গভীরভাবে চিন্তা－বিবেচনা করার ও বুদ্ধি বা হিকমত খাটনनার কथা তার পাক কানামে মধ্যে যোষণা করেছেন। সুতরা कুদ্রু জ্ঞানের অধিকারী रিসেবে आমি জামার সামান্য জ্ঞানর জালোকে বলতে

পারি，নামাজাদা সম্রাট হনেও সীজার হিলেন অত্যাচারী；তাঁর বিপুল সশ্পদ आহরণ হিন অত্যাচার－শোষণের মাধ্যমে। তাই পেয়ারা নবী মুহাশ্यদ মুস্ত্যা（সাঃ） এই．बালিম সম্রাটদেরকে কোনক্রপ প্রণ্রয় দেননি，শোষনকারীকে ষে কোন ডাবে অত্যাচার থেকে নিবৃত্ত করার কথা তিনি বনেছেন। বর্ঠমান দুনিয়া ও সমাজ্জের এরূপ বৃৃচিত্র চোথে পড়ে，ইতিহাস পাঠঠ बবগত হ্য়া যায় এরূপ অনেক কিছ্য। দুনিয়া বা সমাজ্রে এই শোষণপ্রিয় व্রেণীর প্রসংশায় পষ্ণ্মুখ এক ধরণের লোকু－তাদেরকে ব্যুম্মু ছালাম ঠুকায়। এই অত্যাচারী শক্তিমানদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যডাবে，বাস্তবভিত্তিক ত্যবস্থা গ্রহণ করুে না পারসেও ঘৃণা সৃচক মনোডাব ব্যক্ত করাও জিহাদের সামীण। হ্ররত জাপী（রাঃ）বনেছ্ছেন，＂সক্যের জালোকে নিজ্জেকে উজ্জাসিত কব্নার্ন মানসে ডুমি একা চল，তোমার সমর্থনকারী কেউ না থাকুক－তুমি পুরकৃত হবে অচিরেই মহা প্রবন ও মহা শক্তিমান জাহ্পাহৃর কাহ থেকে। পঝ্মান্তরে অন্যায়কারী ও তাদের পক্ষাবলষনক＜ারীরা অচিরেই «্বংস হবে।＂ সত্য পথের পথিককে নিয়ে যারা উপহাস করে তারা নির্বোষ ও উদাসীন। উদাসীনরা বান্তেব জগতের স্বাদ－গক্ধের ভিতর থেকেও মৃত্ৎ। প্রতি পদে পদে তারা नাছ্ছি। জিহাদকে বহ্হমুখী বিচার বিশ্নেষণে সময়＊ そৈর্বের যেমন প্রয়োজন，তেমনি প্রবক্ধেন কলেবর অস্বাভাবিক ডাবে বেড়ে যাবে যা জিহাদী Бেতনা বিমুথ পাঠকুদের নিকট （আাুনিকতার স্পর্শে কাত্র পাঠক）＇মরার উপর খাড়ার ঘা স্বরাপ ঠঠকবে। এতদসত্তেও আমাকে জরো এফটু অগ্সসর र大ে रচ্ছে।
 সরাসরি যুক্ধে বা बिशাদ যোগান না করে कि बिशाীी জীবन পামন করা यায় না？এটা रबো ব্যক্তি কেন্টীক ন্ত্তি अ গতিবেধ্টিত যারণা। উপরে এ সশ্পকে যৎসামান্য জালোকপাত করা হয়েছে। একथা স্য．বে，


 ময়দানে নেচে পড়া，দौত ডাগা बবাব দানের মাষ্যম এ ভিनকে রকা করা B রকান শ্বার্ধ মীবন ডৎসর্গ করা সর্বোख্ম बিহাদ বিরাট বাহাদূরীর কাজ। ইসলামের শনুসাজी বিণেন সবল মুসপমাन এরজাতি－এক ঊমাহ। বিশ্নের এ প্রাচ্ত্তর


 সুতরাং जাই এর কौদনে ডাই ঘূটে यাবে उবেই শো মুসনমান？এই অর্থের বাত্রিম হলে কি করে নিজ্েেে মুসপমান বলে দাবী করি？এই সময় అূ্ধু নামাब，রোজা， পারাকাবায় কি निকেকে যथার্থ মুস্মমান यलে मायी कরা यায়？खभू जর মাধ্যलে
 জिशাদী জীবনनর व্बাদ পাওয়া যায়？বদর， उइम，थनक बयश भरবर्ञों ইসनायी
 ऊরবারীই आমাদের সত্যিকার মুসপমাन
 কুরজানই বলল Chবে কৃন，কোथায় এব？

 শাহ্তির প্রটিষ্ঠান্স এর প্র্যোজনীয়্যে অস্বীকর बন্রার টপায় নাई। आজ＜ের মুসমমাन अधिक সংখ্যাম নামकা ఆয়াत्ठ কুরওানের
 তরবারীকক। एलে यা হө্যার তাই হচ্চে। সত্রিকার মুসনিম্মে চরিত্র নো এ হতে भाরে ना！विव्भের বিব্বেকবান মूস্পিম পजिए

 घणि্যে বেঁেচ থাকতে？জামি বলব，যারা কथার ফুন ঝৃরি দিত্রে শাঙ্তি প্রতিষ্ঠা করতে চান，इस जারা মুনাফিক না হয় তারা কাপুরুম। आামাদদর এই ভীরুতার সুভ্যো নিয্যেই বিশ্লের মूসলিম বিষ্木शী শজ্রুর
 রণাদণণ কাফের কোরেশদের অফালনের
 গণ দৃए़ প্রতিজ্ध গ্গহণ করেন। র্রामृलে কারীী（সাঃ）মूসबমাनদের মনে দুর্ষ্য সাহসের সষ্ণার করেহিলেন একখানি তরবারীরীর গাত্জ পবিত্র দূঢি নাইন খচিত করেঃ
＂পনায়ন সে বে ঘৃণ্ণ ভীরুতা জপাসরেই মান，

পানাবে কোயায？তক্দীর হতে নাহিক পরির্রান।＂

एলে নিমিষেই সবার হদ়্ে সাহসের সষ্পার হয়। उनোয়ার ধারণের লৌডাগ্য অब্ষন করেন সাহাবা জাবু দোজানা（রাঃ）। जই ঢরবারী পারা লেদিন ইসলাম ৫


 যूळ্ধের মোড় ঘূরে याয়，সার্বিক कতির হাত
 बাপোেে কি সেদিন কাক্ হতে？？মেনে নিত
 মনোডাবের কাকির মুশর্রিকরা？बাब্ৰ সেই

 স্য করতে？

জাজকের দूनिয়িয় ইহদী নাসারা

 সবল মूসলিম Cদশ ও জাতির जा প্রতিহভ ক্রার कि কিহ্হ নেই？র্যাসৃলে থোদার



১৩० बোঢি মूসबমान कि সशघবन्ध रळে পারে না बাতীয় শজ্রম মরণ ছোবলের দॉত डাগ্গা छবাব দিয্রে তাদের চির সुক্র করে দিত্ত？চিন গর্বিত জাতিন মাব্যে জার কি घन्ম नেবেনা খালেদ，তরিকি，মুসা，গাজী সানাহ উদ্দীनের মত কোন মুক্তিকামী বীর？
 জাত্মবমে বপিয়ান बাতি ত্যু ধার করা ইতিহাস नেৰ্থেন；ইতিহাস সৃষ্টি করেরে। बয়ের মাना 巨িনিয়ে জানা ৫ দুর্বলের প্রতি করুণা প্রদর্শন－এतো মুসoिম बাতির ইতিহাস B শিষ্ম। এই সেদিন্নের রাশিয়া； যার জাদर्শ（？）দूनिয়ার একव্ধেণী লোকের
 মুজাহিদদের কাহে．ঢার কি পরিংতি হলো？




 সেদিন্নের পাকিক্টানরে রক্ষ করেহিল।
 নয়। অবণ্ঠই রোম্ৃন্রে বিষয়। অতীত্র্র্র গৌরবมয় গীथा শরণে এনে জামাদের सिমিয়ে পড়া খুনবে छহাদী छयবाয় উब्छिবীত করতে হবে এবং মুসপিমের ব্বর্রপ তূলে ধ্রত্তে হবে，চিত্রিত করত্তে হবে निभून विब्षीর शাত্।

जামেরিরিকা，বৃটেন，ঔাল，ইসরাইण

 ऊারা অन्गाয়কারী，অन्याड्यের সমब্ৰनকड़ी

 চেয়ে बা巨ে？তাদের তৎপরত হলো এক
 রাষ্টে কেপিল্যে দেও্যা，এডবেই মুসশিম खাতির ж্ব২স সাধन করা এবং てপশাচिक जানन উপভোগ ক্না। জার কতকাল মুসপমা চিপ করে সইবে－দেখবে এ র্জ－

זখना？नीत्रवতार भूरक्षाর ज़ब বार्या， কাশ্মীর，বেসসনিয়া，ফিলিচ্তিন তथা বিলের অन্য ধর্মাবगयी কারীদের फেশে বসবাসকারী มুসপমাनদের করুণ ও डয়াবर बবহ্থ।
 প্রতিত্টি মুসপিম＜ে সকক রকম ভেদাcেদ डूलে जाब এসय निर्याঢीउ निडीश মুস্ণমানদদর হ্র্ম বিদারক দৃশ্যের সঠিক
 হত হবে। बिशাদই জিন্সেগীর লৌরবयয় সময়। বিলধ কর্রলে জাতিন অবनूপ্তি एাড়া किछूই जাশা করা यায়া না এখन घরে বসে
 তেনাওয়াতের মহড়া এথন মুসণিম ডাই－ বোনের জীবৈ，সষ্রম－দেब রকার্ধে রণাহণে চালাতে হবে। মর্দে মুমিনের ভूমিকায় बবতীী হত্ত হবে বিলের มুসणिম＜ে। এখन বিবেকের দংশনে দংশিত रতে হবে। এখ সুপরিকब্রিত ক্রুসেড।
 উদ্দীনের ভুমিলায় অব্টী র হতে হবে। নইলে সมूহ বিপদ। প্রাচ্চের মুসপিম জাब বিপন； রু সাগরে জাসমান। পাচাত বিলেষ করে বাহ্নাদেণ্ণে মুসপমান কি রেহাই পাবে？ नछोর भाc्व⿰亻 দৃশ্गমাन।

প্রত্যেক মুসলমানের बীবन পर्याয়ক্রম্ম এক একটি অళ্যায় এবং এর এবটি অন্যতম
 ডিন্নজাতির সাহাব্যের অপেক্ষায় জার বসে থাকলে চबবে না। এদেশের বহ তরুণ পাফপান ভাইদের ডাকে সौড় দিয়ে রণাহণে ঊभश্তিত হয়েহিল। লে সব মুஞাহিদের জীবন ষন্য，চির অম্মাन তাদর অবদান। आাজ ホাফ্গানিছান মুক্ত। এ মৃ＜্তিন পিহনে হিল
 ড্রক্যবক্ধ প্রক্রিযা। ভেপ্রক্রিয়ার বাচ্ঠবায়ন ছিল
 পরিহার করে কেবন বিচারের ম্যদানে छढ़़ा হলে তা «্যেন হতো প্রহসন，তেমनि रতো आফপান মूসলিম্মে অস্তিত্ব চির




 অখ্ শক্তির বিরাট পরাজ্রহ।

অাबকের বোসনিয়া，বার্মt，কাশ্মীর ও सिनित्ठिनी มूসबমनদদ্রু অপরা४ कि？ অপরাধ একঢিই লৌট হলো，তারা মুসল－ মান। কই মুসপিম রাঙ্ট্রে সংখ্যানঘৃচ্দের উপর তো কোন অত্যাচার，অবিচার নেই！
 হা，এরা® করতে জানে，এরা দूर्বল ন্য； কিম্ঠু করে না। কারণ জাল－ক্রুপান उथा ইসनाম आামাদের্ন এ শिक्ष দেয়নি। ইসলামের প্রাণ শক্তি মহানবী（সাঃ）দুর্বন ও आপ্িিত্র প্রভি অত্যাচার কর্রভ কচ্ঠারতাবে
 निরবে মার খাө্যার কथাও রাসৃলে করীী

 দানের बন্য জશসর रতে বনেएেন। এই পদcেপ গ্রননকেই জিহাদ হিলেবেই पडिरिए करा रয় এবং श्रान－কাन পার্র ভেদে জেহাদ ফরজজে Uাইনের মর্বাদায় উন্মীত रख़।

๒ঢো বিশ মুসনিম！এ্বকবার ডেবে দেথ， সার্বিয় হানাদার বাহিনী কর্ঠৃক কি অত্যাচার
 มूসศমানদ̆র むপর। সড্য বলে（？）यারা চিৎকার দেয়，পরিচয় দান করে তারা পাब কোथाয়？यमि কোন খ্রীষ্ঠীन বा बना खाতি बাজ সামাণ্যতম बতাচারের শিকার হতো， দूनिड़ाর $এ$ প্রাষ্ত रচে অन্য প্রান্ত পর্ג্ত বিরাচ্তম দরদী জাও্যাब লোনা ब্তে，बয়
 নিষন প্রক্রিয়া হবেই ঢো＂কচ রবি ফুলেেরে’ नीতির প্রতিফ্নन। ৮ণগে মুসপিম，ডেবে লেখ বार्य，काশीत्रে भूসलिম नর－बाड़ीর कि দूরবश্श－কি দूরব্ঠা ডারত কর্ট্＜ক পুশ

ব্যাকের মাধ্ऽcय বिणाড়িছ মুসনমनদদর। घর্রে এবাদए সशखেभ कর；মার্র সামর্ৰ

 छिशদের ডাক অলেচে। এ बिন্भেগী গৌীরোচ্চল করে তোল बिহাদী রজ্গ। মনে त्रেथ，มूभविम्यে बार्ऽनाप्य সाড़ा ना দिज्यে
 मয়াহীন প্রার্बना।
 रख্তে হবে। ইসশাय ৫ বিभন মুসপমাनদের
 দায়িত্ধ সকল মूসলিচ্মর। মনে রাখতে হবে•
 সকাन বा সद্ধা সারা দूनिয়া अ দूनिয়ার
 ＂বেহেশতের দরজাখলি তলোয়ারের
 ডাগে অड़िত। সুতরাং সামপীী বিবেচনায় এ সিক্ধাষ্ত উপনীত হ৫য়া यায় বে，জিशিদ
 বিষয় নয়। बার এর বাষ্ববায়ন দারা बৌবন

 কানপপতে ঔন ভারত，＜াশ্योর，বোসনিয়া， বার্মার রক সাগরে ভাসমান উৎপীড়িত มুসিिম ভাই－বোনের र্রদয় বিদারক बাহাজারি！बমর কবির ৫হ্থিঝরা বাণী অ্রণ করে বলচ্ত ঢাই，＂অঙ্গ পथিক জিহাদী দল ब্োর কদল এগিয়ে চন।＂


##  <br> पालीवन ₹मनाम ३ममणी

শাবান এত্न নামকব্রণः শাবান आরবী শব্দ, आাডিধানিক ভাবে एড়িয়ে পড়া, ব্স্তৃতিলাভ, শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট হওয়া ইত্যাদি অ<্ধে ব্যবझ্রত হয়। এ মাসে বিশ্বাসীর প্রতি জাছ্লাহ্র রহমত ৫ দয়া ব্প্তৃত হয় এবং মুসনমানদের প্রতি বিশ্ব প্রতিপানকের কৃপা ব্যাপক হয়ে থাকে। তাই এই মাসকে "শাবান" নষ্যকন্রণ করা रয়েছে।

হযরত জানাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েচে, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেহেন, শাবানকে শাবান নাম করণ এইজন্য করা হয়েছে শে, এমাসে যারা রোযা রাখবে তাদের অনেক কল্যাণ ও বরকত হবে। যদ্木ারা সে বেহেশতে প্রবেশ করতত পারবে।" (ফয়য়ুল কাদীর)

শাবানেন্র ফযীলতः হযরত জয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, "রমাयান জা্পাহর মাস (অর্থাৎ রমাयান মাসের রোযা জাg্gাহ্ ত’’আানা ফরয করেছেন), जার শাবান হনো জামার মাস (অর্थাৎ এ মাসে তিনি রোযা ইত্যাদি নফন ইবাদত হিসেবে পালন করেহেন), তাই শাবান (এর ইবাদত গোনাহ থেকে) পরিত্রাণ কারী জার রমयाন रনো গোনাহ্ মোচন কারী। (ফয়য়ূণ কাদীর)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, "घহানবী (সাঃ) শাবানের মত অन्य কোন মাসে এত অধিক রোযা রাখতেন না, কেননা নবী (সাঃ) প্রায় পুরো শাবান মাস রোयা রাখত্ন।"(বুখারী)

হयরত উসামা বিন यায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করেন থে, आামি জিজ্ঞেস কর্সনাম, হে জাল্লাহ্র রাসুল! জাপনি শাবান মাসে যত পরিমাণ রোযা রাখেন অন্য কোন মাসে তো

জাপনাকে এত পরিমাণ রোযা রাখতে দেথিনা? নবी (সাঃ) প্রত্যুত্রে বলেন, "এ রজব ও রমযানের মধ্যবর্তীं মাস, অनেক মানুষ এমাসে (পূণ্যকাজ্জে) অবহেনা করে, অथচ বান্দার জামল সমূহ এ মাসে রাব্ল आালামীনের সমীপে পেশ করা হয়।" (नाসায়ী)

হযরত াবু ফরাইরা (রাঃ) বকেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন: "শাবান জামার মাস, রজব আষ্মাহৃর মাস এবং রমযান জামার উম্পত্র মা।। শাবান গোনাহ্ দূর করে জার রমাযান (बুনাহ থেকে) পবিত্র করে।" (বায়হাকী)

হযরত জানাস ইবনে মালিক (রাঃ) বনেন, নবীকরীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, "রজব মাসের মহত্ব অন্যান্য মাসের উপর এমন ভেমন কুরজানের শ্রেষ্ঠত্ব অন্যান্য সক巾 জাসমানী কিতাবের উপর। জার শাবান মাসের ফ্যীনত বাকী সমন্ড মাসের উপর এমন যেমন आামার व্बষ্ঠত্ অন্য সকস্ন নবীর উপর। এবং রমাযানের ফযীণত বাকী সম্শ মাসের উপর এমন যেমন জাল্মাহৃর ল্রেষ্ঠত্ব ত্তौর সমূদয় সৃষ্৪ির উপর।" (भনিয়াতুত তालिবीन)

পূর্ণ শাবান মাস পুণ্য ও সওয়াব অর্জনের সুবর্ণ মাস। সুতরাং সারাটি মাস অান্তরিকতার সাথে ইবাদত বস্দিগীতে মশগুল থাকা উচিত। কিন্ত্ পরিতাপের বিষয় হনো, অনেককে শাবান এর প্রথম পনের দিনে অত্যल্ত শुরুত্ত সহকারে ইবাদত বন্দেগী করত়ে দেখা গেলেও লেষ ভাপে তাদের মধ্যে চরম শিথিনতা পরিলক্ষিত হয়। তারা মনে করে, শাবানের প্রথম পক্ই एयभीতময় उ বরকত পুর্ণ অথচ পূর্বোঙ্পেথিত হাদীস সমূহ প্রমাণ করে যে, সারাটা মাসই বরকতময়।

ক্রমাগত ফযীীতের মাস রমযানের প্রষ্ৰুতি হিসেবেই যে শাবান মাসের এই অরুত্ত ఆ ফयীলতময় তা বनার অপেক্পা রাখে না।

লাইলাতুল বद্राত बत्र ফযিলতः প্রতি বছর এক বার করে ঘুরে জাসে এই পুণ্যময় রাত। চন্দ্র বর্ষ-পজ্জিকার হিসেবে জষ্ম মাসের চৌদ্দই তারিখ দিবাগত রাতটির নাম হনো'ভাগ্যরজনী’। হাদীসসের ভাষায় এর নাম, ‘‘াইনাতুল বারাজাত’ ৪ 'बাইমাতूন निएযিমমিন শাবান।' बर्थাৎ 'ভাগ্য রইজनी বা শাবান মাসের মধ্যরাত। ফারসী ভাষায় বলে ‘শবে বারাজাত’। পরম করুণাময় आা্মাহ্- এ বরকুতময় পবিত্র রজनीতে অসংখ্য পাপী বান্দাকে ফমা করে দিয়ে জাহান্মামের বিদপ্ধ, উত্তপ্ত, ধ্বংসাত্মক অগ্মিকুওু ও মর্ম্্রদ শাস্তি থেকে মুক্তি দান করেন ভাগ্য লিপি করেন বনেই একে "नাইলাতুম বারাषাত" নামকরণ করা रয়েছে। শাবান ও নাইনাতুল বারাজাত শদ্দম্ময়র অর্থের প্রতি নষ্ষ্য করনে সহজেই এর: গুরত্ব ও মর্यাদা অনুমান করা যায়। এর ফযীলত সশ্পকে হাদীসের কিতাবে বए হাদীস বর্ণিত হয়েছে। প্রবক্ধের কলেবর বৃদ্ধির आশংকায় এসম্পকে মাত্র কয়েকটি হাদীস তুলে ধরনাম। জাশা করি গরদ্পারা এই রাত্রের ফযীলত সম্পকে জামাদের অনুভূতি बারো সজাগ रবে।

হযরত आাनी (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন যে, "xাবানের মধ্যবর্তী রাত্রি যখন উপ্কিহিত হয় ডथন সে রাত্রে তোমরা জাগরণ কর এবং পরের দিন রোযা রাখ। কেননা এ রাত্তে সূর্যাল্তের পর মহান আাল্লাহ্ তা’জালা সর্বনিন্ন আাকাশে অবতরণ করেন এবং তিননি জাহবান

জানিয়ে বলতে থাকনেঃ কোন ফমা প্রাথী आছে? आমি ডাকে ক্ষমা করে দেব। আছে কেউ রিযিক প্রার্থী ? आমি তার রিযিক দেব। জাছে কোন বিপদগ্গ্ত জোক? তাকে জামি বিপদ মুক্ত করে দেব। এমনিভাবে ফজর পর্যন্ত আল্লাহ্ তা’আালা তার বান্দাদের প্রয়োজনের কথা উম্মেথ করে জহবান করতে থাকেন। (ইবনে মাজাহ)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ একদা (রাত্রে) রাসূল (সাঃ) জামার ঘরে आগমন করে জামা কাপড় খুলতে খুলতে পুণরায় পরিধান করেন এবং ঘর থেকে বের হয়ে आসেন। জামি এই ভেবে চিন্তিত হলাম যে, তিনি হয়ত অন্য কোন বিবির ঘরে প্রত্বেশ করেছেন। आমিও পিছনে পিছনে তঁর খেঁজে বের হলাম। অনেক খুঁজে তাঁকে জান্মাতুল বাকীতে দেখতে পাই। তিনি সেখানে মৃত মুসলমান নর-নারী ও শহীদানের মাগফেরাত কামনায় মগ্। জামি মনে মনে বনলাম, হে আল্মাহ্র রাসূল্ন (সাঃ) আমার পিতামাতা আপনার প্রতি টৎসর্গ হউক। অাপনি প্রতিপালকের ধ্যানে মগ্ম, ইবাদতে ব্যাপৃত আর आমি দুনিয়ার মোহে মত্ত্। অতপর आমি দ্রুত স্বীয় কক্ষে প্রত্যাবর্তন করি এবং এ কারণে आমি ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিতে থাকি। এর মধ্যে তিনি চলে আসেন এধং জামার অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করেন। হে आয়েশা; তোমার ঘন ঘ্ন নিঃশ্বাসের হেতু কি? প্রত্যুত্তরে आমি জারজ করলাম, হে জাম্লাহৃর রাসূল! আমার মাতা পিতা আপনার জন্য কুরবান হউক। आপনি আমার ঘরে তশরীফ এনে জামা কাপড় খুলতে খুলতে জাবার পরিধান করতঃ বের হয়ে গেসেন যে কারণে आমি এই ভেবে অত্যন্ত চিন্তিত হই যে, হয়ত आপনি অন্য কোন বিবির কক্ষে গমন করেছেন। বহ খুঁজ্জেও आপনাকে না পেয়ে অতฯর आপনাকে দেখতে পাই যে, आপনি জান্মাতুম বাকীতে প্রার্থনায় মগ্ম। অতঃঃপর রাসূল (সাঃ) ऊ゙ককে বল্লেন, আয়েশা! তোমার কি জশংকা হয় যে, জান্লাহ্র রাসূল তোমার প্রতি অবিচার

করবেন ? তা কখনও হতে পারে না। জাসল ব্যাপার হলো, হযরত জিবরাইল (আঃ) পামার নিকটে এসে জানালেন যে, আজ শাবানের (১৪ই দিবাগত) ১৫ই রাত্রি। এই রাত্রিতে আাল্লাহ্ তা’ আলা কন্লব গোত্রের মেশ পালের অগণিত পশমের চেয়েও অধিক পাপী বান্দাকে ক্মমা করবেন। কিস্তু মুশরিক, হিংসুক, आত্মীয় স্বজনের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারী, পায়ের গিটের নিচে ইজার (নুঙ্গি, প্যান্ট, পাজামা ইত্যাদি) ঝুলিযে পরিধান কারী, মাতা পিতার অবাধ্য সন্তান এবং মদ্য পানকারীদেরকে আল্মাহ্ ফমা করবেন না। হযরত জাশেয়া (রাঃ) বলনেনঃ অতঃপর নবীজী आামায় সমোধন করে বনমেন, জাজ সমগ্ রজনী জামি আল্লাহৃর ইবাদতে কাটিয়ে দিব। তোমার অনুমতি আছে তো? হযরত আয়েশা (রাঃ) আররজ করনেন, আমার মাতা পিতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক। হে আল্মাহৃর রাসূল, নিচয়ই (আমার সশ্মতি জাছে)। অতঃপর রাসূল (সাঃ) নামায পড়তে ুরু করেন। তিনি সেজদায় যেয়ে এতদীর্ঘ সময অবস্থান করেন যে, জামার সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিলো যে, তিনি ইন্তেকান করেছেন কিনা! পরীক্ষা করে দেখার জন্য জামি তার পায়ের তলায় হাত রাখি। অমনি তौর পা নড়ে উঠল। (आামার জাশংকা ডুল ভেবে) आমি आনন্দিত হলাম। (বায়হাকী)

হযরত মুয়াব বিন জাবাল (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন যে, "শাবানের মষ্যরাত্রিতে আাল্মাহ্ তা’আালা সকস সৃষ্টির প্রতি তাজ্জিম্মি দান করেন এবং মুশরিক ও হিংসুক ব্যতীত সবাইকে মাফ করে দেন। (তাবরানী)

যাব্রা লাইলাতুল বাব্রাআতে ঋ্মমা পায় নাঃ উপরোল্লিখিত হাদীসসহ অন্যান্য पারও হাদীস প্রমাণ করে যে, এ পূণ্যময় রজনীতেও কিছ্র সংখ্যক লোক আছে যারা আাম্মাহৃর ক্ষমা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়ঃ (১) মুশরিক, (২) হিংসুক (৩) आাত্মীয়তা সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারী, (8) পায়ের টাখনু গিড়ার নীচে কাপড় বা প্যান্ট, পায়জামা

পরিধান কারী, (৫) মাতা-পিতার অবাধ্যতাকারী, (৬) মদ্যপায়ী, (৭) অন্যায়ভাবে হত্যা কারী, (৮) অন্যায়ভাবে চौদদা বা খাজ্জনা গ্রহণকারী (ঘুষখোর), (৯) যাদুকর, (১০) গনক, (১১) হস্তরেখা দ্বারা ভাগ্য্য নির্ধারণকারী এবং (১২) গায়ক ও বাদক। এই মহিমাবিত রজনীতেও ঐ সকল মোক মাফ পাবে না। তবে তওবার দ্বারা কারও বহ্ধ নয়। যদি এসব লোক খীটি তওবা করে নেয়, আশা করা যায় করুণাময় তাদের কমা করে দেবেন। জার বান্দার হক বান্দাকে বুঝিয়ে দিতে হবে অথবা তার নিকট থেকে কমা নিতে হবে।

ब्रচनिত বिमআত বজनीग़्र কার্যাবলীः এणि পবিত্র अ মूক্তিন রबनी হ৫য়া সG্Gে পার্রিभার্শিকতার কারণে তাতে কিছू বিদ’জাত ৫ बপসং্ধৃতির প্রবেশ ঘটেছে যা’ একান্ত বৰন্মীয়। কারণ এসব রোসম ও কার্ৰবनी ৫ামাদের ইহকান ৫ পর কালের ঔ্যুই অমগন B wতি ঢেকে জানবে।
(১) জাতশবাজী, পটকা, গোনাবারুদ, রংবাতী ইত্যাদি ফাটান বা পোড়ানোর জন্য বয়স্ক লোকেরা বালক বাপিকাদের হাতে টাকা গুজ্জে দেন। যা এই পবিত্র রজনীর গাষ্তির্য ও গুরুত্ব মারাত্মকভাবে নষ্৪ করে। অযथা অর্থ ব্যয় যার অনুমতি ইসলামে নেই। এ সষ্ধন্ধে আল্মাহৃ তা’আলা বনেছেনঃ "uারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ডাই।" (বনি ইসরাইল : ২৭)

दिতীয়তঃ: জাতশবাজীর কারণণ কোন ভ্যপকর অघট্न घটে যাওয়া বিচিত্র নয়। তৃठীয়ঃ বাজী ফুটানোর গগণবিদারী জাও্যাब ইবাদত ব্দীগিচ বিয্যতার সৃষি रख।
(২) জাসোক সজ্জা এতেও অর্থের অপব্যয় হয়।
(৩) হালুয়া রুটি পাকান, হাষ্ডি বাসন বদলানো, ঘরলেপা এবং বাড়ী বাড়ী ঘুরে ঘুরে বেড়ান এই রাতে একান্ত বর্জণীয়। কারণ প্রথম এতে কোন পুণ্চতো নেই উপরন্ত্ এতে সম্পদ ৫ সময়ের অপচয় হয়।

#  

 -
## আব্দুল্মাহ—আল—ফারুক



ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দী এই দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ইসলাম পৃথिবীময় তার গৌরবোজ্চল পদচারণা অব্যাহত রেখেছিল। পৃথিবীর শাস্তি-শৃঙ্ফ|্া বজায় রাখার সুমহান দায়িত্ব মুসনমানরা সফলতার সাথে পানন করেছিল এ সময়। ইন্দোনেশিয়া থেকে সুদূর জাঞ্জিবার পর্যন্ত সকন মানুষ জাবদ্ধ হিল ইসলামের সুদৃঢ় ড্রাতৃত্বের বন্ধনে। কিন্তু মুস্মানদের দায়িত্ব পাননে শীথিন্তা এবং পাচ্চাত্যের কৃষি যুগ থেকে শিক্ল ও বিজ্ঞানের যুগে প্রত্যাবর্তনের সাথে প্রতিযোগিতায় মুসলিম বিশ্গের অনাগ্রসরতা, সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী শক্তিతুলোর উথান এবং প্রথম B দ্চিচীয় বিশ্ব যুদ্ধ মুসলিম বিশ্বের জন্য চরম বিপর্যয় ডেকে আনে। প্রথম বিশ্যযুদ্ধের সময় পর্যন্ত তুরক্কের উসমানীiয় সাম্রাজ্য মুসনিম বিশ্বের শক্তির ও ঈক্যের প্রডীক বলে বিবেচিত হত। এ তूকীরাই ক্রুসেডের নামে উন্মাতাল পাচ্চাত্যের মিলিত বিশাল বিশাল বাহিনীকে বার বার নাস্তনাবুদ করে দিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ইসলামের সেবা করে জাসছিন। হাত্তিন, মানজিকার্ট, নিকোপষিশ, জালাকা, কনস্টানট্টিনোপোল; কসোডো প্রভৃতি যুদ্ধে পাচ্চাত্য তুক্কীদের নিকট সশ্মুথ সমরে পরাজ্িিত হয়ে অবশেষে তুক্কী সাম্রাজ্যকে টুকরো টুকরো করার নীল নকসা গ্রহণ করে। এই সময় তুক্ষী সাম্রাজ্য পুরো জারব উপদ্টীপ, জর্দান, সিরিয়া প্যালেস্টাইন, ইরাক, কুদ্দীস্তান, এশিয়া মাইনর ও পূর্ব ইউরোপের একাংশ নিয়ে গঠিত হিল। ধুর্তবাজ সম্রাষ্যবাদী ইউরোপের কুটনীতির ফলে পূর্বেই তূর্কী সাম্যাজ্য থেকে হাহ্গেরী, পোন্যাও, রুমানিয়া, বুনগেরিয়া ও সাবীয়া বিচ্ফিন হয়ে যায়। এ এলাকায় পাচাত্য শক্তি সর্বদা বিচ্ট্নিতাবাদীদের উন্কানী দিয়ে দাগ-হাহামা बিইয়ে রাথত এবং বিচ্দ্মিতা आান্দোলন একটু জোরদার হনেই য্রান্স,

বৃটেন ও রাশিয়া মিপিতডাবে তুরক্ষের ওপর কুটনৈতিক ও সামরিক চাপ প্রয়োগ করে তাদের পুরো পুরি বিষ্ফিন্ন হয়ে যেত়ে মদদ যোগাত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বৃটেন কৃটকৌশলে তুরক্ককে যু⿸্ক কেত্রে টেনে জানে। জার্মানী থেকে তুরক্কের ক্রয় করা দুই খানা জাহাब্জ বৃটেন জাটক ও জারও দুইখানা হস্তান্তরিত बাহাজ ডূবিয়ে দেয় এবং দার্দানোণিজ প্রণালীর মুথে উস্কানীমৃলক রণপোত বসিয়ে রাথে। এ সকন উঙ্কানীর কারণে তুরস্ক বিশ্ব যুক্ধে জড়াতে বাধ্য হয়। শুরুত্পপূর্ণ দার্দানোলিজ প্রণানী দথনের জন্য ৩ নছ্ ইংরেজ সৈন্য মোতায়েন করা হয়। ফনে তুরস্কেরও বাছা বাছা ৫ নক্ষ সৈন্য এর প্রতিরক্ষায় মোতায়েন করতে হয়। এই সুযোগে য্রান্স, রাশিয়া ও বৃটেনের মিপিত বাহিনী সয়্রাজ্যের অন্যান্য অংশে প্রবল চাপ প্রয়োগ করে। তা’ সত্জেও বাগদাদ রণাহনে কামান পাশার নেতৃত্বে তূর্কী বাহিনীর হাতে ইংরেজদের চরম পরাজয় ঘটে। সমুখরণে পরাজিত হয়ে বৃটেন এবার কুটনীতির খেনায় बবতীর্ণ হয়। বৃটেন ধাড়িবাজ নরেন্সকে জারব এনাকায় পাঠাল জাতীয়তাবাদ নামক বটিকা দিয়ে। बরেন্স জারবের মীর জাফর শরীফ इসাইনকে হাত করল এবং জারব, প্যালেস্টাইন, ইর্রাক ও সিরিয়ায় জাতীয়তাবাদের ধুয়া তুল্নে তাদেরকে তুক্কীদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুল্মো। ইংরেজরা তুকী সেনাবাহিনীতে কর্মরত জারবদের বোঝাল यে, তারা यमि মিত্র বাহিনীর সাথে তুরক্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তবে যুদ্ধ শেষে তাদের স্বাধীনতা দেয়া হবে। ব্যাস, তুক্কী বাহিনী যখন ফ্রাল্প, বৃটেন, রাশিয়ার মিলিত সৈন্যদের বিরুদ্ধে মরণপণ बড়াইয়ে লিক্ত ठিক সেই সময় 8 নক্ষ জারব সৈন্য অन্ত্রশস্ত্র সহ মিত্র বাহিনীর সাথে যোগ দেয়। রণা্গণের চেহারা মুহূত্তে পান্টে যায়। শরীফ হসাইনের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য হেজাজ B

অन्যान्য জারব এনাকায়ও নพ্ষাধিক তूক্কী সৈন্য বন্দী হয়। মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের প্রতীক তুরস্ক ডেজ্গে সৃৃ্টি হয় সিরিয়া, ইরাক, জর্ডান, প্যালেস্টাইন, ইয়ামেন, কাতার, জারব জামিরাত, কুয্যেত, সৌদি জারবসহ বহু জালাদা ভূখণ। ডারত বর্ষের জাজাদী জান্দোননও এর প্রতিক্রিয়ায় চরম ব্যর্থ হয়। মধ্য প্রাচ্যের বিষ खৌড়া ইজরাইনেরও জন্ম হয় এই সময়। জার মিশর, তিউনিসিয়া, সুদান, जানজেরিয়া, মরোকাকা, ইরিত্রিয়া, ফাপ্প ও বৃটেনের দখলে চনে যায়। তুরন্কের জাওতাধীন বিশাল কুদীস্তান রাশিয়ার দখলে চনে যায়। পূর্ব ইরোপে অভ্যূয় ঘটে গ্রীক ও জানবেনিয়ার। তুরম্কের খেলাফ্ত কাঠামো ডেঙ্গে যাও্যায় ও মুসলিম বিশ্ব ক্মদ্র ফ্হুদ্র ডূখতে পরিণত হওয়ায় বিশ্বে মুসলিম শক্তি মুমূর্ব সিংহে পরিণত হয়। যার জের জাबও অব্যাহত রয়েছে। মুসলিম শক্তিন্র এই নাটকীয় পতনের পর বহস্থানে বিদিক্তু অবস্থায় নিজ্জেদের গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য বিডিন্ন পন্থায় জান্দোলন ঘটেছে। কিন্ত্ কোন কোন জান্দোননের পরিধি প্রত্যন্ত সংকীর্ণ ও তারা ইসলামী দর্শন কাটছাট করে অনুকরণ করায় তা মুসলিম উপ্মাহর নিকট সমান ডাবে অনুকরনীয় জাদর্শরূপে গ্রহণযোগ্য হয় নি। তা’ থেকে মুসলিম বিশ্নের উম্মেথযোগ্য কোন উপকার হয়নি। ইসলাম, বিত্ৰেষী দাষ্টিক শক্তির মোকাবেলায় সমগ্র মুসলিম বিশ্বের খেলাফ্ত কাঠামো বা তার निকটবত্তী কোন ঐক্যসূঢ্র জাবদ্ধহওয়ারও কোন সুযোগ এর দারা সৃষ্টি হয়নি।

তুরস্কের উসমানীয়া খেনাফ্তের পতনের পর পাচাত্যের সমর্থনে বাকী ঢুরক্কে কামাল পাশা ক্তাসীন হন। পাচাত্যের ইগ্গিত ও ইসলাম বিত্বেষী ডাবধারায় জাক্রান্ত কামাল পাশা ভগ্ন তুরন্কের অবশিষ মুসনমানদের ধর্ম পালনের

ওপর কঁচি চানান এবং তিনিই সর্ব প্রথম কোন মুসলিম দেশে পাচাত্য থেকে ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদকে ধার করে জানেন; পর্দা প্রथा, জারবী পঠন ও পাঠনের उপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। সুদীর্ঘ সময় ধরে ঢুরক্কে ইসনামের সাথে সামঞস্য রেথে যে সং্্কৃতি ও শিল্প-কলা গড়ে ওঠে সেগুলি বিদায় করে পাচাত্যের ফ্যাশন দুরষ্ঠ নঞ্ন পোষাক ও.সংস্কৃতি চালু করাসহ শরিয়তের বহ জাইন বাতিম করেন। মোটকথা, তার উদ্দেশ্য হিন খেলাফত কাঠামো বাতিন করার সাথে সাথে দেশের সকম ক্ষেত্র থেকে ইসলামকে উচ্ছেদ করে ধর্ম निরপেদ্মতাবাদ কায়েম করা।

এককাম্েের পাচাচ্যের কাছে ভীতিকর শক্তি তুরস্ক আজ মাত্র ন্যাটোর একজন সদস্য। এককানের তুরক্কের উসমানীয় সামাজ্যের জংশ বসনিয়ায় জাজ চলহে মৃসলিম নিধনযজ্ঞ। সেখানে তার পচিমা খৃস্টান দেশগুলির তাবেদার জাতিসংঘের নিকট সামরিক হস্তক্ষেপ করার জাবেদন ছাড়া কিছूই করার নেই। সে জাজ এতই জসহায়া।

এককানের পৃথিবীময় জাতঙ্ৃসৃষ্টিকারী ঢাতার মোগ্গল বাহিনীর বর্বর দমন অডিযানের মুখে যখন একের পর এক মুসলিম এনাকার পতন ঘটছিল, মিশরের পতন ঘটলেই যখন বিশ্ন মানচিত্র থেকে মুসলিম জাতির অত্তিত্ব মুহে যেত, মুসলমানদের পবিত্রস্থান মক্লা মদীনাও বিষর্মীদের হস্তগত হচ্ছিল, প্রায় ঠিক তথনই মিশরীয়রা বীরের মত ঘুরে দাড়াল, কুতুজ ও বেবারস জাল বান্দুকধারীর নেতৃত্বে তারা মোগল বাহিনীকে ৩০০০ মাইল পথ ঢাড়িয়ে নিয়ে যায়। ইসনামের এই বীরপুরুষ বেবারস একই সময় পাচাত্যের ৫ম ক্রুসেডার বাহিনীকে পর্যুদ্ষ করে, বন্দী করে রাজা নবম ছুইকে। এই মিশর থেকেই সুনতান সালাউদ্দিন আাইয়বী ক্রসেডারদের দঁত ভাঙ্গা জবাব দিয়ে জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করেহিনেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এই মিশর থেকেই সম্গ উত্তর आয়্রিকায় ইসনামের জানো ছড়িয়ে পড়ে এবং এর ফলশ্রুতিতে উত্তর आফ্রিকার দুর্ষর্ষবারবার

উপজাতির সন্তান তারিক বিন জিয়াদ মরোক্কা থেকে অডিযান চালিযে সাগরের ওপারের দেশ স্পেন দখল করেন। এই মিশরকে কেন্দ্র করেই তখন গড়ে উঠেছিি শ্রেষ্ঠ ইসলামী শাসন ও সভ্যতা। কিন্মু উনবিংশ শতাদ্দীর প্রথম ভাগে এই মিশর য্সাল্গের নেপোলিয়ানের বাহিনীর নিকট পরাজ্িত হলে ঔুু হয় অধঃপতনের আধার ইতিহাস।

মিশরের ভৌঁগোলিক ভূখণ্ডের মধ্যে সীমিত आাকারে উনবিংশ শতকের প্রথমে ও প্রথম বিশ যুদ্ধোত্তর কানে যথাক্রদে মুহাম্মদ जালী পাশা ও জগনুম পাশার নেতৃত্বে দুটি জাতিয়াতাবাদী জান্দোলন গড়ে उঠে। মুহাপ্মাদ জালী পাশা সাম্রাজ্যবাদী বৃটেনের নিকট থেকে দেশকে স্বম্দ সময়ের জন্য মুক্ত রাখতে পারনেও জগলুল পাশার बান্দোলন बতট্রকু সাফ্ন্যও অর্জন করতে পারেনি। ১১৪৮ সান্নে মিশরের শায়েখ হাসান বান্নার নেতৃত্বে "ইখওয়ানুল মুসলिমীন" নামে একটি খাটি ইসলামী গণজাল্দোলন গড়ে ওঠে। কিন্ঠু সোভিয়েতের চক্রান্তে জামান জাবদুন নাসের নামক একজন সামরিক অযিসার ইসলামী দর্শন বিরোধী সংকীর "জারব জাতীয়তাবাদ" এবং সুয়ের্জ খান ইস্যুকে পূজ্জি করে অভ্যুথানের মাধ্যমে ফমতায় বসে সে পিরামিড ও ফেরাউনী সংস্কৃতি প্রতর্বন করে এবং ইসলামী সংד্কৃতি চচ্চা निষিষ্ধ ঘোষণা করে। ইখওয়ানের নেতা-কর্মীদের ওপর निর্মমডাবে দমন অडিযান চালানো হয়, দেশকে বৈজ্ঞানিক সমাজ্তন্ত্রের অনুসারী বনে ঘোষণা করা হয়। মিশরে এখনো ধর্ম নিরপেক্মতা ও গণতন্ত্রের एদ্মাবরণে ইসলাম পন্থীদের কারারুদ্ধ ও ফাসির রজ্জুতে বুঝিয়ে নিঃশেষ করে দেয়ার তাও্র জালও অব্যাহত রয়েছে।

মুসলমানদের প্রথম কেবনা ও পবিত্রস্থান বায়তুন মুকাদ্দাস জাজও ইহদীদের দখলে। জায়ানবাদী ইজরাইন জেরুজ্জনেম দখन করে সর্বপ্রথম এই মসজিদটির অবমাননা করে, লাথো নাথো জারবকে দেশ থেকে জোর করে বিত়াড়িত করে। জবরদন্তি ভাবে

आারব ভূখণে প্রতিষ্ঠিত করে ইহদী রাষ্ম ইөরাইল। পাচাত্যের মদদে মধ্য প্রাচ্যের মুসনমানদের ఆপর বার বার হামলা চালায় এবং বিষ্ঠৃত ভুখল দখল করে নেয়। জাজ গোটা ফিলিস্তিনী জাতি দেশ হারিয়ে প্রবাসী জীবন যাপন করহে। বিগত ২৯ বছর ধরে नিজ্জেদের মাতৃভূমি উদ্बার 3 স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট কায়েমের জন্য পি, এন, ও সশস্ত, রাজনৈতিক ও গণজান্দোলন উডয়ই করেছে, ক্ষ্তু কাঙ্খিত মঞ্জিন থেকে ক্রমশ দূরে সরে পড়ায় তারা যাদের হাতে পাখ নাখ জারব মুসপমানের রক্তে রঞ্জিত সেই ঘাতক ইহৃদীদের সাথে হাত মিলিয়ে নিরर्थক आলোচনায় ব্যাপৃত र্যেচে। आাচার্যের ব্যাপার, ফিলিস্তিন থেকে বহিঃস্কৃত সকন जांরবই মুসনমান অথচ তাদের স্বার্থ आদায্যের আন্দোননকারী সংগঠনটি ধর্মনিরপেষ্ষ ৫ সোভিয়েত ঘেষা यা নিচিত একটি দুঃসংবাদ।

বীরত্ব B উদারতায় বিশ্থ্যাত উপমহাদেশের মুসলমানরা বিশের পরিবর্তনের সাথে তাল মেলাতে গিয়ে ইসনামের তরবারী ও দর্শনকে যাদুগারে জাবদ্ধ করে রেথেছে। তারা এতখানি পরধর্ম সহিষ্ণু, উদার এবং প্রচলিত মিছিল মিটিং প্রিয় হয়ে পড়েহে থে এVন তাদের মসজিদ ভাঙ্ছে, স্পেনের স্ষাইনে ভারত থেকে মুহাশ্দী উম্মাতদের নিশানা মুচে ফেনার তৎপরতা চলহে, তবুও তারা সিংহের মত গর্জে উঠছে না। মাত্র অল্প কয়েক বছর পূর্বেও অন্যায়ের প্রতিবাদে উপমহাদেশের রাজ্জথ মে সকন জালিমদের শহীদী রক্তে রাঙা হত কোথায় সেই সাহসী জালিম সমাজ? সাম্রাষ্যবাদী ইংরেজ সেনাদের চলার পথ শে মুজাহিদদের তপ্ত শোনিতে পিচ্চিল হত, য়ে মুজাহিদদের তাকবির ঋ্বনীত বৃটিশ সাম্রাজ্mের ভীত পর্য়্ত কেপে উঠত র্তौরা Gাজ কোথায়? পোস্টার, প্রতিরাদ সডা, সিপ্পোজিয়াম ও বিবৃতির ভীরে সে•মুজ়াহিদদের কাফেনা জাজ্জ হারিয়ে গেছে। একদা যারা ভারতকে ৮০০ বছর শাসন করেছে आজ সে দেশের সামরিক বাহিনীতে একজন স্সুলমানও

খু"জে পাওয়া যায় না। বিশুকে দেখানোর জন্য ধামাধরা দু’একজন মুসলমান জামনাকে প্রশাসনে ‘শো’ করা হয়। সবই ডাগ্যের নির্মম পরিহাস। তবে ভাগ্যকে দোষী করে পরিত্রাণ নেই। যারা দুর্বল, যারা ঐতিহ্যহীন তারাই ভীরুর মত ভাগ্যকে দোষী করে, পরিস্থিতির মুকাবিলায় নিরব হয় যায়।

উত্তর आাফ্রিকার মুসলিম দেশ जানজ্大েরিয়া দীর্ঘ দিন উসমানীয় সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। কিন্তু প্রতারণামূলক পদc্ষেপ নিয়ে ফাান্গ ১৮৩০ সালে এ দেশটি দথল করে নেয়। ফরাসীদের এ অপকর্মের বিরুদ্ধে জামির आাবদুল কাদির बিহাদ ঘোষণা করেন। ইতিহাসখ্যাত দূর্ষ্ব বারবাকদের জিহাদে অবতীর্ণ হওয়ায় ফরাসীদের প্রভূত ক্ষয়ষ্কি হয় এবং তারা ১৮৩৪ ও ১৮৩৭ সালে দু দুবার সপ্ধি করে আালজেরিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়। কিস্তু বিশ্বাসঘাতকের জাতি ফরাসীরা ১৮৪০ সালেে পুনঃরায় শক্তি সষ্চ়্ে করে জালজেরিয়া দখল করে নেয়। তথন জমির গাম্দুল কাদির নির্বাসিত হলে তার অনুসারীরা জিহাদ बব্যাহত রাথে। তার অনুপপ্হিতিতে এই ইসলামী জান্দোননটি ক্রমশ জাতিয়তাবাদী आা্দোননে পরিণত হয়। উড্মা (UDMA) , এম, এল, টি, ডি, (MLTD) ও সর্বশেষ (FLN) নামে জাতীয়তাবাদী সংগঠনের নেত্ত্বে জান্দোলন অব্যাহত রাখে। बবলেষে সশঙ্ত্র সং্গামের পথ ধরে আনজেরির়া ১৯৬২ সানে স্বাধীনতা নাভ করে। কিন্তু FLN ছিল পরিপূণ্ণ মার্ষ্সবাদী কমুনিষ্ট দর্শনে বিশ্বাসী। FLN এর একনায়কতান্ত্রিক শাসন আমলে দেশ থেকে মিশর ও তুরক্কের স্টাইলে ইসনামকে বিতাড়ণের চেষ্ঠা করা হয়। মানুষকে নাস্তিক ও কুমুনিষ বানানো সर ঈমান ষ্ণংসের যাবতীয় প্রচেষ্টা চানানো হয় অত্তন্ত দক্ততার সাথে। এই গোষ্ঠীর শাসনামলেই জাব্বাস মাদ্রানীর নেতৃত্বে একটি পূর্ণ ইসলামী জান্দোলন গড়ে ওঠঠ এবং অল্লসময়ের ব্যবধানে নির্বাচনের মাধ্যমে ইসলামী সালভেশন ফৃন্টের কমতায় যাওয়ার সুযোগ সৃষি হলে ইখওয়ানের ন্যায় এই সংগঠনটি একই পরিণতি বরণ করে।

মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ দেশে পাচাত্যের খুটির জোড়ে কায়েম রয়েছে শেখতন্ত্র, জামলাज্ত্র, রাজजন্ণ B দাভ্তিক একনায়কত্ত্র। এর কোন দেশেই ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে পূর্ণরূপে ইসলাম কায়েম নেই। একনায়ক, जামির, শেখ, রাজা-বাদশারা শাসনের নামে লোষন করতে বিভিন্ন দেশ থেকে যথন যেট্রুফু দরক্রর সেইট্রকু মন্ত্র आমদানী করেন। ইসপামী শরিয়তকে উপেক্ষা বা বিরোধীতা করতে তারা খুব কমই দ্বিধাহিত হন। এর পাশাপাশি সম্গ্গ মুসলিম বিশ্নে পাচাত্যের প্রোপাগাগ্ডার ফ্সে戸ু-হাওয়ার মত বইহে "গণত্ত্ত" নামক একটা ভয়ংকর প্রবাহ। অনেক মুসলিম দেশ এই কূফরী গণতন্ত্র গহণ করে কি প্রমাণ করেহে না যে, आাপ্মাহৃর মনোনীত টীন ইসলামের চেয়ে আাল্মাহৃর সৃষ্ঠ মানুষ এ্যরিষ্টন, উইলসনের গণতন্তই শ্রেষ্ঠ এবং তারা কি পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষডাবে জাম্মাহ্ অপেক্ষ এ্যরিষ্টটন ও গণতন্্রের প্রবক্তাদের বেশীজ্ঞাनी ও পণ্ডিত মনে করহে না? রাসূল (সাঃ) আমাদের পূর্ণাগ জীবন যাপনের সকন পথের নিদ্দেশনা দিয়ে গেছেন। কুরজানের সর্বশেষ জায়াত यা বিদায় হজ্জের সময় নাজিল হয় ত়াতে জাল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন, "आাজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাэ্গ করে দিলাম।" নিজ হাতে গড়া রাসূলে (সাঃ) রাঞ্জে, তौর রাজনৈতিক জীবনে বা आাল-কুরজানের কোন বক্তব্যের সাথে বর্তমান প্রচলিত গণতন্ত্রে দূরতম কোন সশ্পকও आাছে কি? অथচ গণতন্ত্রে নামে সমগ্গ মুসপিম বিশ্ব মাতাল হ৫য়ার দশা। গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও আঞ্চলিকতা কেন্দ্রীক आন্দোনন প্রডৃতির কারণে মুসলিম বিশ এ পর্যন্ত ৫৩টি খতে খতিত হয়েহে। ফलে সামগ্িিক $ও$ आদর্শিক মুসলিম জাতীয়ততাবাদ आজ ভূল্পুপ্ঠिত। ইসলামী দর্শন অনুযায়ী কোন মুসলিম ডুখণ্ড কোন শক্রু রাষ্ট্র কর্তৃক आক্রান্ত হলে সকল মুসলিম এক হয়ে সে ভূখণ্ড উদ্ধার করতে হবে। কিন্তু পাচাত্যের প্ররোরচনার ফলে মুসলিম রাষ্ট্রগুলি নিজ সীমান্তের বাইরের মজনুম মুসলমানদের জন্য নৈতিক সমর্থন ছাড়া জার কোন সাহায্য করতে পারছে না। এ জন্য

অত্যাচার, ফুসুম, নির্यাতন, ধর্ষন, গণহত্যার শীকার হচ্ছে রোহিমা, কাম্মীরী, মরো, ফিলিস্তিনী, কুদী, বসনিয়া ও কসোডোর জালবেনীয় বংশোর্তত মুসলমানরা।

ইসনামের ইতিহাসে ইনবিংশ শতাব্দী থেকে এই শ্বল্ল সময়ট্রুু চরম অমানিশার সময়। পতন জার বিপর্যয় যেন এ সময় মুসনমানদের তাড়িয়ে ফিরছে। এই দুর্বোগ কাত্যিয়ে ওঠার জन্য বিভিন্ন ভাবে নেষ্টাও হয়েহে। কিন্ট্র সাফন্য নামক ব্ভূটির কেউ নাগাস পেশ না। মিশর, आসজেরিয়ায় খাটি ইসলামী জন্দোলন হয়েরে, প্যাসেস্ষাইন, মিশরে ধর্ম নিরপেন্ম आন্দোলন হয়েহে। জাবার মষ্য প্রাচ্যের বিডিন্ন দেশসহ মুসলিম বিশ্নের অধিকাংশ স্থানেই জাতিয়তাবাদী শক্তি কমতায় এসেছে সমারিক অভ্যুথান ঘঢ্যিয়ে জার কত লৌহ মানব যে গত হলো এই সময়ের মষ্যে কিন্ঠু হারান সুদিন জার ফিরে জাসল না।

১৯৪৫ সালের ২২শে মার্চ অধিকাংশ জারব দেশ নিয়ে গঠিত হফ্যেহিন জারব লীগ। কিস্তু দীর্ঘ পথ যাত্রায় জারব খুভ্ডের ওপর থেকে বয়ে গেহে অসংখ্য বিঋ্ধংসী সাইমুম ঝড়। ইসরাইলের জন্ম, जারব-ইসরাইল যুদ্ধ, ইহদীদের জারব ভূখબ জবরদখল ও ফিলিত্তিনীদের বহিঃস্কার, ইহদীদের অল-आাকসা মসজ্জিদে অহ্মি সংযোগ, লেবাননে গৃহযুদ্ধ ও ইসরাইলের সামরিক হস্তক্ষেপ, ইরাক-ইরান যুদ্ধ, ইরাকপাচাত্যের যুদ্ধ ও বর্তমান সংকট, লিবিয়ায় মার্কিন হামলা ও বর্তমান জাতিসংঘের অবরোধ, জানজেরিয়ায় জনমতের কঠ্ঠরোধ সহ কোন সমস্যার সমাধানেই জারব সীগ কোন বাষ্তব পদক্ষেপ নিতে পারেনি। মেয়াদ অন্তর সভাপতি নির্বাচন, প্রস্তাব গ্রহণ, সমস্যা निয়ে निফ্ জালোচনা ও ক্ষেত্র বিশেষে নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণের মধ্যেই आরব পীগের তৎপরতা সীমাবদ্ধ।

১৯৬৯ সালে খেলাए্ত কাঠামো পুনোরুষ্জিবীত করণ, ইসলামী ঐক্য B ড্রাতৃত্বকে জোরদার এবং বিশ্ব মুসলিম স্বার্থকে বহিঃশক্তির কবল থেকে সুরক্ষার জন্য মুসলিম দেশগুলো নিয়ে গঠিত হয় ৫,

 भीড়িত সোমানিয়া，ফिनिন্তিন，কাन्थीর， ইরিত্রিযা，ভারত，বুনগেরিহ্যা，বসনিয়া， জারাকান，মিন্দানাও，চীন ৫ মধ্য এণিয়ার মুসলমান্রা নির্याতিত হচ্ছ，अধিকার হারা
 সমস্যার কোন সুরাহা করতে পারহে না। বসनिয়ায় জাতিগত উৎখাত অতিयানের মू－ चখও সামরিক হৃ্চक्ञপে পাচাত্যের তাবেদার জাতিসঃঘ্েে নিরাপত্তা পরিষদকে অनুরোধ জানিয়ে সে দাহিি্ব শেষ করেরে। এ সং্ছা এ পर्य্ত বেশ কয্যেকটি শীী সণ্মেলন করেজে কি্মু মুসিলিম বিলেন কানাকড়িও भाড হয়न তাতে।
 বহ সংগঠন গঠিত रয়েছে। পোষারিং，
 কাশীীর，বসनिয়া，ফिनिन्তিনের ন্যায় সকন অশান্ মুসলিম দেশের সমস্যার সমাধানের

জन্য এবश অপরাধীর বিচার চেয়ে জতিসংমে＊জামরা অनেক ধণ氏া দিয়েছি। निরাপ্জা পরিষদ，সাধারণ পর্রিষদ এসব


 কানাক্ষপণণর সুযোগে উত্তর উত্তর জামাদের
 खেন্না হয়েচে，জাল－জাক্সা মসষ্রিদে आधुन భরিয়ে দেয়া হয়েঘে，পবিত্র কাবা শরীख
 নমান উদাষ্য অবস্থায় জাৰে，ইসসলাম্রে ওপর খ্বৃবাদ প্রধান্য ব্সিারের পায়তারা করহছ। এসব সমস্যার ভ্রে কোন সমাধান নেই।

ইসলামের ই ইতিহাসে পৃর্বে কৃথোনো এত रরেক রকম बান্मোवन হওয়ার নজীর পাওয়া याয় ना। बরः গতানুগতিক জান্দোনनের ভিড় কম থাকার ফলে তখন মুসলিম বিব্ম পৃথিবীর ল্রেষ্ঠ শক্তি বলেই গণ্য

रणन।
मूসল⿵⺆ম বিশ্গের অই অবনতিসীの পরিহ্থিতির দিকে নबর দিতে মনে প্রশ্ল জাগ，বিশ্য়্য মুণিম জাতীী়্রতাবাদের উথান अ মুসणिম बাতির বিষ্য রোন পৰ্ল？

এ স্পকে র্রাসুন（সাঃ）এর ম্পম বলে গেভেনঃ，＂өिহাদ ইসলামের শিখর চূড়া।＂ তিনি জারও বনেছেনঃ＂তোমরা যখन জিহাদ পরিচ্তাগ করে গরুু লৌ ধরে কৃষি কাब কর্木াকে ডলবাসবে এবং লিक्भा，
 তোমাদের চরিদ্রের অशশ হশ্লে দাড়াবে তখন ঢোমরা পরাধীনত－পর পদদননে निर्याতিত в निल्পেমিত হত্ থাকবে।＂

রাসূল（সাঃ）बারও বলেছেনঃ＂बে জাতি छिशিদ পরিত্যাগ করবে জাक्वाइ דাদের ওর ব্যাপক জাयাব－গఱ্ম জাপতিত করবেন।＂অতএব छिशাদই बামাদর হারান্নে Cগৗরব পুনরুদ্ধার，বিশময় ৫াø্মাহৃন জাইন প্রতিষ্ঠা ও ইসলাম বিরোধী শক্টিকে পরাজিত করার একমাত্র বিক্পহীন প্।

> समाद प्पलनख
> (3+ श: 1री)

মুসলমানদের व্বার্थ বিরোধী কাब করতে। ইসศালের ఆপর बাঘাত জাসনে মুসপयানরা তার প্রতিবাদ করুক ত’ ঢারা চায় না।



সরকার बাब পर्य্ত মুরতাদদ̆র বির্দ্ধে কোন পদc্乛ে নিত্তে পারেনি，घাদানিক
 দাড়িওয়ানা লোকদের ওপর হামলা চানাতে। দেণের প্রখ্যাত জালেমদের ওপর প্রতিবেশী দেশের চরেরা বর্বর হামলা চাপাচ্ছে সে ব্যাभার্রে কোন প্রতিক্রিয়া নেই অই

সরকারের বরং মूসণমানদের উল্টো মৌৈবাদী বলে গানাগান দেয়া হচ্ছে। দেণের মানৃषের ४র্মীয় অধিকার রকাশ্য এই সরকারের কোন মাথাব্যধা নেই। তবে কোন প্রয়োজনে এই সরকার তথ্তে বসে জাঘেন？ কাদের উপকার করহে এই সরকার？
(29 श2: (42ून)

## निंভর उ কिড्नীর রোগীরা লক্ষ্য করুন





 চिकिएসাকরস্ন।

## ধন্যবাদান্তে

बद्यमद्म ঢाः बन，इस，षार्भाॅ্দ
 বিঃদ্রঃ（জহরা মাক্কেটের উত্তর পাণ্ণের বিন্ডিথ） －ऊক্রবারঃ8টা－৮টা।

#  

NMON そবन बতूण
"কোন আরব রাষ্টে হামলা করলে ইসরাইলের অর্ধেক ধ্বংস করে দেব।" সুপ্রিয় পাঠক, আামার মত নাদান বান্দার বুকের এত হিম্মৎ নেই যে, এত বিফ্ফোরক মার্কা কথাকে হাওয়ায় উড়িয়ে দেব, অথবা গ্রাম্য নিছক বিতক্কের ঝাড় তে’লার কল্পকাহিনীও বলা হচ্ছে না। মধ্য প্রাচ্যের হিরো থেকে জিরোতে পরিণত ইরাকী নেতা সাদ্দাম হোসাইন একদা 8 হাজার টন রাসায়নিক অস্ত্র ও হাজার খানেক স্কাড মিসাইলের ডিপোর উষ্ণতার জ্োড়ে ইসরাইলকে তর্জনী তুলে এ কথাগুলি বলেছিলেন।

স্বভাবতই মন চলেগিয়েছিলো পাস্চাত্যের তৃতীয় ক্রসেডার বাহিনীর আক্রম়ণে বিপর্যস্থ দ্বাদশ শতাব্দীর মুসনিম বিশ্নের ইতিহাস রোমান্থনে। ইসলামের সেই ঘোর দুর্দিনে ধ্রొবতারার মত आবিভূর্ত হলো এক উজ্জ্রন জ্রোতিস্ক সানাউদ্দিন জাইউবী। এই বীর কেশরীর ঘোড়া চান্োনা জার অসি চালোনার মুখে ক্রসেডার বাহিনী কচুকাটা হंয়ে গেল, মুসলমানরা ফিরে পেন পবিত্র ডূমি জেরুজ্জেম। আজ্জ आবার হারানো গৌরব পুণরুদ্ধারে মুসন্মিম বিষ জাশায় বুক বেঁধেছিলো যে, মধ্য প্রাচ্য যখন পাচাত্য ও ইহুদী শক্তির নখরাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হচ্ছে, आবর মুসলমান ভাইদের রক্ত নিয়ে ইসলাম বিদ্বেষীরা যখন হোলি খেলছ, ঠিক তখনই বুঝি তার দौঁু ভাজা জবাব দিতে জবির্ভুত হয়েছে নব্য সালাউদ্দিন, প্রাচ্যের নতুন সিংহ শার্দুলসাদ্দামহোসাইন।

কিস্তু অচীরেই সে আশা মরীচিকার ন্যায় দূর দীগম্তে মিলিয়ে গেল। সাদ্দাম হোসাইনের পরবত্তী কার্যকমাপ এবং তার ক্ষমতা দখলের ইতিহাস সচেতন মানুষের ক্াছে খুবই বিস্বাদ মাগল। তার বাক্যকে নিছর বাগাড়ষ্ষরর মনে করা ছাড়া তাদের জার

কোন গ্ত্যম্তর থাকস না। উপসাগরীয় সঙ্কটকানে ইসন্নাম প্রিয় জনতার কাফেনা ইসলামের খাদেম মনে করে যে সাদ্দাম হোসাইনকে নৈতিক সমর্থন জোগাত, রাজ্জপথকে মিছিমে মিছিমে উত্তপ্ত করে রাখত, বুকে সাদ্দামের ছবি এঁটে যারা আল্মাহ্ আকবর তাকবির ধ্বনি দিয়ে "সাদ্দাম তুমি এগিয়ে যাও, জামরা आহি তোমার সাথ্" শ্লোগানে, মুখরিত করেছিল, পরবর্তিতে আহশ্মক সাদ্দাম হোসাইনের হটকারীতায় তাদের সে জবেগ অনুশোচনায় পরিণত হয়, নত শিরে, ভগ্ম মনে ও মৃদুপায়ে তারা ঘরে ফিরে জসসতে বাধ্য হয়। জাজোর পেছনে যে কদাকার অন্ধকার নুকিয়ে থাকে তাও তাদের সামনে উম্মোচিত হয়। সে যে ব্রিড্রান্তি ও চক্রাস্তের শিকার তা’ জার কারো বুঝতে বাকী থাকন্েো না।

১৯৪৭ থৃস্টাব্দে আরব জাতীয়তাবাদের শ্নোগান নিয়ে মষ্য প্রাচ্যের সিরিয়ায় মাইকেল আফমাক নামক একজন জারব খৃস্ঠান পজ্তিত "বাথ পার্টি নামক" একটি রাজনৈতিক দম গঠন করে। এই পার্টির ইসলাম সশ্পক্কে চিন্তা-ডাব্বনা ছিলঃ "ইসলাম কেবন মাত্র आরবদের একটি জাতীয় বিপ্লব। এই বিপ্লবে অনারবগণ শরীক হয়ে একে ঘোলাটে করে ফেলেছে। আরবের মুশরিকরা এই বিপ্পবকে সফল করার জন্য বিরোধী দনের ডূমিকা পানন করে মাত্র। এ বিপ্লবের সাফন্যের জন্য তারাও় (মুশরিকরা) বিপ্সবের সহযোগী মুসলমানদের ন্যায় কষ্ট করেছে। অন্য ষর্মের সাথে ইসলামের কোন পার্থক্য নেই। ইসলাম জাম্মাহ প্রদত্ত কোন ষর্ম নয়, এ আরবদের স্বাভাবিক জাগরণ মাত্র। আরবরা যর্খন গাফস্নতির ঘুম থেকে জ্ৰেগে উঠছিন, ঠিক তখন ইসমামের आবির্ভাব ঘটে এবং মুসলমানরা নব জাগরণের পুরো কৃতিত্ব দাবী করে।"

মূন্তः ইসলাম বিদ্বেষী এই থৃস্টান ব্যক্তিটির ডূমিকা ছিল মুসলিম ছদ্মবেশী ইহুদী পণ্ডিত মুনাফেক ইবনে সাবার ম্ত। এই ব্যক্তি ১১২৮ থেকে ১৯৩২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ফ্সান্সে অধ্যয়নরত ছিসো। ফ্রাঙ্গের চক্রাম্তে ১৯৪৭ সানে সে মধ্য প্রাচ্যের জাগরণশীল ইসসামী জান্দোননকে ব্রিয়ান্ত এবং ইসনামের রাজনৈতিক দর্শন বিরোধী এক রাজনৈতিক দল গঠন করে মুসমমানদের মষ্যে কৌশকে দাহা ও হানাহানি সৃষ্টি করে ইসনামী জান্দোননকে ধ্শংস করার পায়তারা চালায়। ইসমামের অপব্যাখ্যা ও ইসলামী দর্শন বিরোধী জারব জাতীয়ততাবাদ এ দনের মূল্ জাদর্শ হওয়ায় উলামা সমাষ্জ এর কঠোর বিরোধিতা ক্রে। ফমে সচেতন মুসলমানদের মষ্যে এ আন্দোনন কোন প্রডাব সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়।। মাইকেস আাফসাক তখন তার ড্রান্ত দর্শন সংখ্যালঘু ক্টটর "দরজী" ও "উলূবী" শিয়া সশ্প্রদায়ের মষ্যে হডড়িয়ে দেয়। চরম ইসলাম বিদ্বেষী এ দু' সশ্প্রদায়ের জন্য তার পার্টির দ্বার অবারিত করে দেয়া হয়। অবশ্য মুসলিম নামধারী কিছু নাত্তিককেও সদস্য পদ দেয়া হয়। তবে এরা ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীর সদস্য। মুসনমানদের ধোকা দেয়ার অন্য কিছ্হ সংখ্যক নাস্তিককে পার্টির উচ্চ পদও দেওয়া হয়। মাইকেষ জাফনাক সংখ্যাগরিষ্ট আরব মুসমমানদের ডাগ্য উন্ময়ননের. জন্য आারব জাতীয়তাবাদের ধুয়া তুলে বাথ পার্টি প্রতিষ্ঠা করন্নেও তিনি নিজেই হিছেন ঘোর ইসলাম বিদ্বেষী। খৃ্ট ষর্মের প্রতি তার প্রবন অনুরাগ ছিছ। যার দরুণ সে প্রায়ই ষ্যাটিকানে পোপের নিকট ছুটে যেত। ১১৬৮ সানে ইরাকে এবং ১১৭০ সানে সিরিয়ায় তার প্রতিষ্ঠিত বাথ পার্টি жমতায় জাসলে পর এই সাফন্যের জন্য আাফলাককে 'মানব সেবা' পদক দেয়া হয়। বেগাট গোত্রের সন্তান সাদ্দাম হোসাইন তখন

সবেমাত্র বৌবনে পদাপণণ করেছেন। এই সময় মাইকেন জাফনাকের এ आন্দোননে সে অড়িয়ে পড়ে। ইতিহাসের পাতায় সাদ্দামের বেগাট গোত্র＂বিশাসঘাতক＂ হিসেবে চিহ্তি। তুরস্কের অটোমান সাম্রাজ্যে বাস এবং তুক্কীদের অন্ত্র ও অর্থে প্রতিপালিত হন্েে হেযাজের শরীফ হসাইনের ন্যায় প্রথম বিশযুদ্ধে তারা তুক্কীদের বিরুদ্ধে বৃটেনকে সাহায্য করে। ১৯২০ সালে ইরাকের आলিমগণ যখন একটা জোরদার জান্দোলন গড়ে তোলেন তখন বেগাট গোত্র বৃচ্টিের সমর্থনে পুটপাট，দাঙা ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে প্রচুর অর্থের য়ালিক হয়। সাদ্দামের পিতা হিলেন বেগাট গোত্রের দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তি। একবার সে নিজ গাত্রের ৩০টি শিঔকে হত্যা করে। তাদের অপরাধ হিন তাদের পিতা বা মাতা বেগাট গোত্রের বাহিরে বিবাহ করেহিন। এ হত্যাকারের জন্য সাদ্দামের পিতাকে গোত্র থেকে বহিঃষ্কার করা হয় এবং সে তিক্রিত অঞ্চলে এসে নতুন গোত্র গড়ে তোলে। এই খুনী পিতার সন্তান সাদ্দাম বাল্যকান থেকেই ছিল্ একঘেয়ে চরিত্রের। या ডাবত তাই বাচ্তবে করত়। তা’ ডূন হনেও বা জীবনের ঝৃকি নিয়ে হনেও সম্পন্ন করত। ভয়ডরহীন বিণেষ মানসিক শক্তির অধিকারী，ঠাजুা মাথায় খুন করার সাহস এবং দক্ষতা， সর্বোপরি কথা দিয়ে মানুষকে তুষ্ট করার बপূর্ব দক্ষতা（यা এখনও মাঝে মাঝে শোনা যায়）তার চরিত্রের বিশেষ তুণ। পনের বছর বয়সী সাদ্দাম তার চাচা মিস．ইননের সাথে এক ব্যক্তির শর্রুতা থাকায় তাকে খুন করে বাগদাদ পালিয়ে যায়। এ সময়ই সাদ্দাম বাথ পার্টিতে ঢুকে একটি নিজস্ব খুনী বাহিনী গঠন করেে। পরবর্তিতে সাদ্দাম বৃটিশদের চক্রান্তে ও আর্থিক প্রনোডনে প্রেসিডেন্ট উৎখাতের অडিযান চালায়，কোটিপতি ব্যবসায়ী জাব্দুল্মাহর ধন সম্পদ ছুটে নেয়ার জন্য তাকে সপরিবারে নিজ হাতে খুন করে। এ সব ঘটনায় পার্চিতে সাদ্দামের প্রভাব বেড়ে যায় এবং বৃটিশদের সহযোগিতায় মাইকেন आফলাকের সাথে বৈঠক হয়। এ． বৈঠকের পর জাফ্নাক সাদ্দামকে নিজ পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করতে থাকে। সাদ্দাম

ক্রমশ বেপরোয়া হয়ে উঠে，তার খুনী চক্রু বার্থ পার্টির অংশ হয়ে যায়। आাফ্নাক এবং বৃটিশ সরকার উভয়ের নিকট থেকে সে অঢেল অর্থ পেতে থাকে। এডাবেই আাজকের সাদ্দামের প্রাথমিক জীবন অন্ধকার ও ক্রুর পরিবেশের ম্ধেে অতিবাহিত হয়। ইসলাম বিদ্বেষী মাইকেন জাফলাকের সান্নিষ্য এসে দাষ্তিক সাদ্দাম পরবত্তীত চরম ইসনাম বিদ্বেষী ভাবধারায় জাক্রান্ত হয়। এর প্রতিফ্নন দেখা দেয় তার ফমতা দখনের অব্যাবহিত পরেই। তখন অত্যন্ত নৃশংসভাবে হাজার হাজার জালিমকে হত্যা করা হয়। সম্ত্ত ইসলামী দলকে নিষিদ্ধ করা হয় এবং প্রধান প্রধান সকন বিরোধী নেতাকে ফঁসি অথবা কারারুদ্ধ করা হয়।

১৯৭৯ সানের ১৭ই জুলাই সাদ্দাম হোসেন ফমতা গ্রহণের ১৫ দিনের মধ্যে ৩০ জন কর্মকর্তা এবং একই বছর ২৫শে बढ্gোবর ২২ জন উচ্চ পদস্থ সেনা অফিসার ও কমাগারকে মৃত্যুদতু দণ্তিত করেন। একই বছর সরকারের 8 জन মন্ত্রীকে মৃত্যুদণ দেয়া হয় ১১৮৩ সালেল ১১শে জুন সাইয়েদ মহসীন জাল হাকীমের পরিবারের ৬ জন জালিমকে মৃত্যুদ দেয়া হয়। কেবন সরকারের বিরোধীতা করার কথিত অপরা－ ধে। এঘাাড়াও সে అদ্ধি অভিযান，যড়यন্ত্রের অडিযোগে অসংখ্য ইসলামী आন্দোননের কমী，রাबনৈতিক প্রতিপন্ক ও সেনা बফিসারকে গোপনে মৃত্যুণ প্রদান করে। সে এত দক্ষতার সাথে রাজনৈতিক প্রতিপককে নিম্মুল করে যে，সাদ্দামের পর দেশের নেতৃত্ব দেয়ার মত কোন যোগ্য নেতা গড়ে উঠতে পারহে না। তার বৈৈৈরাচারী শাসনের অতিষ্ঠ হয়ে কুর্দীরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সাদ্দাম এই কুর্দীদের দমন করার জন্য ১৯৮৮ সালে মোতুে বিষাক্ত নার্ড গ্যাস ও মাষ্টার গ্যাস নিক্ষেপ করে ২০ হাজার কুদ্দী নারী－পুরুষ ৫ শিওকে হত্যা করে। শহরে－ রাজপথে লাশের．ষ্রুপ পড়ে যায়। সাদ্দামর ইসলামের প্রতি যদি সামান্য অনুরাগও থাকত তবে তার দ্বারা এ গণহত্যা ঘটতে পারতো না। কেননা ইসলাম যুদ্ধক্ষেত্রেও নিরশ্র্র মুসলমান নারী শিษকে হত্যা করার অনুমতি দেয়নি। এই সাদ্দাম হোসাইন

পাচাত্যের কূপরামর্শে এবং অন্⿰্রের দাপটে প্রতিবেশী ইরানের ৫পর ড্রাতৃঘাতি যু⿸্巾 চাপিয়ে দেয়। ৮ বছরব্যাপী রকক্তহ্ষ্যী লড়－ াইয়ে দেশদুটির অর্থনীতির মেরুদণ ডেঙ্গে
 জারো কয়েক নদ্ম লোক। জারব বিশ্থের উদিয়মমান সামরিকশক্তি মুখ থুবরে পড়ে। এর ফলে জামেরিকা－ইসরাইল বাক বাকুম করতে থাকে। ১১১০ সানে গোয়ার্ড্মমির কারণে এই নোকটি জান্তর্জাতিক সকন মিমাংসা বৈঠককেে উপেক্ষা করে শক্তির জোড়ে কৃত্রিম সীমান্ত সংকট সৃষ্টি করে কুয়েত দখল করে এবং এই ইস্যুতে সাম্রাষ্যবাদী आমেরিকাকে সদনবলে মধ্বপ্রাচ্যে জড়ো হওয়ার সুযোগ করে দেয়। आমেরিকা সেখানে তার শয়তানী থেলের চূড়ান্ত মহড়া দেখায়। যুদ্ধের মাধ্যমে সে জারব দেশশুলি থেকে খরচ বাবদ শত শত কোটি ডनার হাতিয়ে নেয়। সৌদী জারবের কাহে তাৎক্মণিকডাবে ১০০০ কোটি ডনারের অষ্ত্র বিক্রি করে। জাবার সেই অজ্ষের মাধ্যমেই সৌদী জারবের সেনাদের কৌশলে ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করায়，যাতে এ অজ্ৰের চালান দ্রুত ফুরিয়ে গেলে নতুন কের অস্ত্র বিক্রি করতে পারে। জামেরিকা তখन নতুন এমন কতগুলি অজ্র্রে সয্ম পরীষ্ণা সশ্পন্ন করে যা কোন যুদ্ধ ছাড়া পরীক্ষা করা যাচ্ছিল না। ইরাকের অসংখ্য সেনা হতাহত হয়，সামরিক শক্তির চরম భ্রংস সাধিত হয়। পম্ষান্তরে জারব বিশ্বের চির শত্রু ইস্রাইনের অস্ক্র ডাজার মার্কিনী মারণাడ্ষ্র জারও সমৃদ্ধ হয়। অথচ একমাত্র ইরাকের সামরিক শক্তির দ্বারা মধ্য প্রাচ্যের বিষফোড়া ইসরাইলকে শায়েন্ভাকরা যেত। এই যুদ্ধের ফলে অনুন্মত মুসলিম বিশ্নের মারাত্মক কতি সাধিত হয়，তেনের দাম হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় ব্যবসা－বাণিষ্য－ কলকারখানায় এর বিরূপ প্রভাব শড়ে। ইরাঁক，কৃয়েত ও সৌদী জারবে কর্মরত নাখো নাখো বিদেশী মুসনমান শ্রমিকেরা চরম দুর্ভোগের শিকার হয়। কুয়েতকে ষ্ণংস্ভুপে পরিণত করে সাদ্দামের পলাতক বাহিনী। সবతুলি তেলকুপে জাগুন লাগিয়ে দেয়ায়•মুসলিম বিশ্নের শত কোটি ডলার

সম্পদের ম্ষতি হয়। মোটক্া এ যুদ্ধে পাচাত্য সার্বিক লাভবান হয়, ক্ষত্গ্র্থস্থ হয় কেবন মুসলিম বিশ। आামেরিকার নেতৃত্বাধীন বহুজাহিক বাহিনীর বোমা বর্ষণের ফমে হতাহত হয় নিরীহ ইরাকী মুসমমানরা, ষ্ণংস হয় তাদের সম্পদ ও ঘর বাড়ী। আবার ইরাকের ক্ষেপনাস্ত্র হামলায় হতাহত ও ক্ষত্গিস্ত হয়েছে বাহরাইন ও সৌদী আরবের বেসামরিক মুসনমানরা। হাতে গোনা কয়েকষ্জন মার্কিন সেনার হতাহতের বিনিমযে आমমরিকা বিরাট বিজয় ও প্রচুর অর্থ সম্পদ নাড করে। পক্ষাস্তরে ইরাক হাজার বছর পিছিয়ে পড়ে। আমেরিকার পরবর্তী প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপের জন্য अসহায় ইরাকী জনগণকেই চরম মূষ্য দিতে হচ্ছে, তারা এখনও দুর্ভিক্ষ ও মার্কিনী বিমান হামলায় মারা যাচ্ছে।

সাদ্দাম হোসাইন বাথ পার্টির আদর্শ অনুসরণ করতে গিয়ে দেশে অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য কায়েম করে রাশিয়ান ঘেষা সমাজতন্ত্র। শাসনতন্ব্রে নামে মাত্র ইসলামকে রাষ্ট ধর্ম রাখা হয়েহে। ইসলাম একটা পূর্ণাহ্গ জীবন ব্যবস্থা। অন্য কোন মতবাদের সাথে ইসলামকে জোড়াতালি দেয়ার কোন সুযোগ নেই। অথচ সাদ্দাম হোসাইন সুবিধা মাফিক ইসলামী শরিয়াত ও কমুনিজমের সমন্যয়ে একটি সংবিধান কায়েম করেছেন যা, একই পাত্রে শরাব আর সরবত রাখার মত কারবার। সাদ্দাম ও বাথ পার্টির নেতৃত্বাধীন

পররাষ্ট্ নীতি ছিল কো-মঙ্大ো পররাষ্ট নীতি। লেবানন ও প্যানেস্টাইনের মুসনমানদের ওপর ইজরাইলী ইহদীদের বর্বর দমন, নির্যাতনের পরও ইরাক সর্বদা রহস্যজনক নীরবতা পালন করহে। কাশীরী মুসনমানদের ওপর ভারত নির্यাতনের স্কিম রোলার চালানেও ইরাক বরাবারই ডারতকে সমর্থন बানিয়ে াসছে। জাফগানিস্তানে সোভিয়েত জাগ্যাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ পরিষদ সোভিযেত ইউনিয়নকে সৈন্য প্রত্যাহারের জাহবান সম্মলিত প্রস্তাব পাস করহে ইরাক এ প্র্তাবের বিরুদ্ধে সোডিয়েতের পক্ষে ডোট দান করে। এ ছাড়া বর্তমানে বসনিয়ার মুসপিম গণহত্যার বিরুদ্ধে সকম মুসলিম রাষ্ট্র উদ্ধেগ প্রকাশ করনেও ইরাকের কোন প্রতিক্রিয়া সহ্ষ করা याচ্ছে না। বার্থ পার্টি য়াল্গের জার্থিক B সার্বিক সহযোগিতায় গঠিত হয়েছিল এবং এর সকল নীতি নির্ধারণে যুাল্েের অরদান ছিন বলেই উপসাগরীয় যুদ্রের পূর্বফ্মণ পর্য্ড ফ্যান্গের সাথে ইরাকের হিন সুসম্পক।

সাদ্দাম হোসাইন কর্তৃক নেখা পার্টির কर्মमূচী अ মৌলनीতি ঢার आাত্মজীবनी B বিডিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তার নিজের লেখা প্রবন্ধ ও রচনাবনী অধ্যয়ন করলে তার ব্যক্তিগত চিন্তা-চেতনারও একটা ধারণা পাওয়া যায়। তার লেথা 'জাল-মাসজালাতूদ দীনিয়াত’ নামক বইয়ের ২২ পৃষ্ঠায় তিনি লিছ্রেছেন, "প্রগতিশীল ধ্যান ধারণার

জাবর্তনের মাধ্যমে ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার প্রিসারতার কারণে বিভিম্ম জারব দেশগুলোতে নানা প্রকার ইসলামী জান্দোলন দানা বেষে উঠতে দেখা যায়।" ২০ নং পৃষ্ঠায় লেখা रয়েছে, "ইসলামী জান্দোননুুনো হচ্ছে বাথ পার্টির অथ্যাত্রার একটি বড় প্রতিবষ্ধকতা। ইসলামী জান্দোননগুলি প্রাচীন পন্ঠীদের জাড্ডাখানা। সেখানে হাল জামানার কथাবার্তা খুবই কম শোনা যায়।"

অन্য একটি বই ‘নাজ রাতूনকিত তুরাহ ওয়াদদীন’ এ তিনি লিছেছেন যে, "জামাদের দর্শন দ্রীনও নয় এবং ঐতিश্যে নয়, বর্নং জামাদের দর্শন হন জীবন ও জগতের উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়াবলীর সম্ষি।" ইরাকী জনগণকে সতর্ক করে দিয়ে তিনি বনেছেন, "তারা ইসনামী জীবন-পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারবে ততண্巾ণ পর্যন্ত, যতঞ্মণ না তারা সমাজ গড়ার ঞ্ছের্রে বাথ পার্টি কর্তৃক গৃহীত কর্ম-সূচীর সাথে অসংগতিপূর্ণ কাষ্জ না করবে।"

সুতরাং এ কथা বनলে অত্যুক্তি হবে না যে, জাজকের উপসাগরীয় সংকটের মূনে রয়েহে ইসলাম বিত্বেীী চক্র B পাচাত্যের চক্রান্ত। তারাই সুকৌশলে এ সমস্যার সৃষি করেহে এবং এ সমস্যার সমাধানের নামে মুসলিম উম্মাহর কতি সাধন করে চলহে। জাজকের ইরাকের সাদ্দাম হোসাইন সে ষ্ণংস লীলায় ১নষর ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহত হচ্ছে মাত্র। [অসমাপ্ত]

এ যুগের অবিশ্যুণীয় ঘট্ন "আাফগান জিशাদের" উপর রচিত

## উবায়দুর রহমান খান নদভীর সাড়া জাগানো বই ‘আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি"

বর্ধিত কলেবরে, নতুন সাজে ও পৃর্ণাঙ্গা রুপ নিয়ে জাবার বেরিয্রেছে।
সাদা কাগজজ, কপ্পিউটার কপ্পোজ, অফ্সেট ছাপা, মনোরম প্রচ্মদ জার সুন্দর বাধাই এ বইটি প্রতিটি সচেত্ মানুষের সং্গহে থাকার মতো একটি অনবদ্য সৃষ্টি।

পরিবেশকঃ আজিজিয়া কুতুবখানা ১নং অাদশ্শ পুষ্তক বিপনী বিতান, বায়তুল মোকাররম, ঢাক।

## 

## ফার্রক হোসাইন খান

সেদিন রাজধানীর একটি সড়ক দিख্রে কর্মম্থলে যাচ্ছি। হঠাৎ করে কিহুটা দूরে একটা বিকট শদ ক্রমশ নিকটে बাসতে গুনতে পেলাম। जার বিকট শল্দে কণ কুহর
 দেখলাম，কচЖলি লোক দেদারহে ড্রাম， ঢোন，কাশা ৫ বौশि বাজাc্ জাবাসিক এলাকার রাষ্যায়। পেহনে জারো কতখলি লোক বাদ্যের ঢানে ঢালে দে．হৈ করহে। প্রथজম জামি মনে করেহিিাম হয়ত হিন্দুদের

 হবার পালা। জারে লোকधศিির মাথায় ঢৈপি， মুণ্ে দাড়িওতে बনেকের！এবার ভুন जানেেঃ সামনে একটা পাকার্ড＂－－ বাবার সুভাগমন উপনক্ষে জাপনাদের সাদর小ামণ্রণ＂এতพণণ বুবলাম，লোকఆলি হিন্দু নয় এবং এট হিন্দূদেরও কোন উৎসব নয়। এটা কিমू সংখক মুসविম সন্তানের মিলিত একটা অপকর্মা। ষর্মের নামে সুনতি
 মাত্র। ঢোল পिচ্ট্রে ওরা ঢুপি，নাড়ির সাてে টপহাস করূে，ইসলামকে প্পৗতলিকতার
 ম্তেতে। দেশের জানাচে－কানচে，শহরে－ ব্দরে সব্ব্রই এ বাবা，জটাষারী বাবা ও
 তथाকথिত পীর－ফকিরেরের তৎপরতা দেখা যায়।＂পবিত্র’，মহাপবিত্র＂নাম্ উঢ্টট B মনগড়া＂ఆরশ＂নামক হরেক রকমের बনুন্ঠানের জায়োজন করে মদ，গাজ， आ＜িম্ম সেবনের জাড্ডা．বসায়，বেগানা নারী－পুরুষ একত্রিত হয়ে রাত－দিন বাদ্য यब्त্র সर नाচ－গানে মত इয়। তथाকথिত মাজার，দরগাহ ও পীরদের কবরে সেজদার

ডभীত্ত মাথা চেকিয়ে কবরে শায়িত বাক্কিন নিকট ধন－দ্যৗঅত থেকে అুু করে হরেক কিছ্ম চাওয়া হয়। উপ্পেথিত সকন প্রকার জাচার－জাচরণ চরম বেদয়া’ত এবং কথনও কুফ্রীর পর্यায়ে দাড়ায়। রাসূল（সাঃ）এর बীবনে ঢে দূরের কথা সাহাবী，ঢবেপন， তবে－ঢাবৌনদের জীবদ্ধশায় ルর সাঞে
 याয় না। जই সব পীর－एकिম্মদের কথাবার্তাও চরম ইসनাম বির্রোধী। কার্রো মচে，বাবা ডাগানী মানুম নয়，জাø্ఇাহর
 एবश মিন রাধে। কেউ বলেন，ঢোল，বাদ্য
 বাদ্দাদরর এসকে পাগबহয়ে প্রথম জাসমানে शাজির হন এবং বাল্দার প্রতি অকাতরে রহমত বর্ষণকরেন। অन্য এক্দন जাছেন তারা হিন্দুদের ত্র্শিশেন্র ন্যায় একটা দওহাত निয়ে ঘোরাঘুরি করেন এবং কब्ञिত গাজী－কালুর গান গের্যে সরল মানুষ＜ে ধোকা দিয়ে টাকা প্যসা কামাই করেন। এই গান ঔনে যারা অর্ধ দান করেন דাদের ডাষ্য অনুयায়ী তাদের যাবতীয় মনের ইচ्बा नाकि গাজী－কানু बलৌকিক উপাভ্যে भृরণ করেন। ₹সबाমी জाকिमा जनूयाয়ী জাঞ্षाহ পৃথিবীর সব কিছ্হুর মানিক，তিনি याকে ইচ্ছে দেন বা দেন না। তার এ कমতায় जन্য কাউকে শরীক মনে করা স্প৪ শিরকেন্র সামিল। জার এক দল ডง বたে গাকেন বে，তাদের নামাब，রোঘা বা ফ্রজ গোएলেরও প্রয্যোজন হয় না। মার্রেশ্ত বিদ্যা তারা এত হাসিল করেছেন বে，শাহ্পাহ্ নাকি এ সব ইবাদাতের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি দিয্রেছেন। बাब্মাহ্ তাঁর দোষ্ত রাসৃন （সাঃ）－কে পর্যন্ত নামাজ্জে বাধ্যবাধক্তত

থেকে মুফ্তি দেননি অথচ এসব শয়তানের চেপ্রাদ্র ফ ফ্র্ ইবাদাত্রে বাধ্যবাধক্ত থেকে মুক্তি পাক্যার দাবী কি চরম কুফুরী नয়？

জামাদদর নাগালের মধ্যে বেকে প্রতিদিন পৌততিকবাদীদের এই দোষররা মूসল－ মানদের মধ্যে द্রিা্তি হড়াচ্চ，বেদায়াত্ী অনুঠ্ঠানের बায়োষন করে ইসলামরে
 जाणिম B কো匕ি কোঢি ধ্শপ্রাণ মूসপমাन দেশ্শ থাকা সন্জে এসব ডఆদ্দে ভভামী রোে করার মত কোন পদলেপ ন্য়া হচ্ছে ना। এঢা বড়ই जাফ্সোেের ব্যাপার। জামাদের মনে র্রাখত্ হবে，হোট ফি্তনাকে বাড়ত্ত দিল্ এক সময় ত বির্রাট ফিতনায় পরিণত इয়। यেমন，কাদিয়াनी ফिত্তना， ক্রোনীগ্জের সদরুদ্দিন চিশতির ফিতনা， जाসविমা नाসর্রিन，ডः बाइश्य শরীए， কবির টৌ丬ুরীদের ছোবনকে বিঘার কামড় মনে করলেও এক সময় এরা কেউটের জাকার ধারণ কর্রত পারে। সুত্রাং ইসনাম －মুসপমানদেরকে জ্রাঙ্তির কবন থেকে র্রक্গ করতে হলে এছ্থি জামাদের যবান্রর
 মুষাহিদ जাब एেস্সাनीत（त्रহঃ）－এর बाखिन्बा？

অই দেশে．একটা प্অ্ম কাক্রেম জাడ্ছ।
 কथा रन छनগণণর শাসন，অনগণের সরকার，জনগণের জাইন। অর্রাৎ সবাই সরকার। তাই বুঝি কারো নিকট কারো बবাবमिशि কন্রত হয় না। এদেশের গণত্ত্রকে ডোগত্ত্র বা ধনিকত্ত্র বনত্৪ बত্যুক্তি হবে না। এथানে কেট সংসদ̆ নির্বাচিত হলেই মোট অеকের বেতন－

ভাতা，সরকারী ডাড়ী，পেনশন পাবেন， निर्বाइী झমতার বা রাষ্ট্রীয় झমতার প্রধানকে আইনের উঝ্ষে寸 অর্থাৎ ফেরেন্ঠা বনে মনে করতে रবে। एমতায় থাকাকালীন তারা অপরাধ করহে তাদের অপরাধী বনা যাবে না，চুরি করলে চোর বনা যাবেনা，তাদের নাম উম্লেখ করে অপরাষের ফিরিত্তি দেয়া যাবে না，তাদের বিরুদ্ধে কোন ফৌৈদারী মামলা দায়ের করা यাবে না। সরকারী অফিসার হুেই বৈধ－ অবৈধ পন্থায় গাড়ী－বাড়ী থাকতে，হবে， মোটা অংকের বেতন তাদের চাই নইমে आা্দোনন করা হবে। দেশের তহবিনে পাল বাতি জ্বসমেও তাতে তাদের কিছू আসে যায় ना！

आসলে এদের দেশপ্র্রম নিছক একটা নীতি কथा，তাদের ব্যবহারিক জীবনে এর কোন মূল্য নেই। শাস্তি রদ্মায় নিয়োজিত পুলিশ বাহিনী মোটা অংকের ঘুষ পেলে মার্ডার কেসের আসামীকেও ছেড়ে দেবে। ঘুষ দিতে অপারগ হলে নিরীহ লোে এমনকি ফুটপাতের দোকানীদেরও চরম इয়রানী করবে। এমনিভাবে দেশে গণতন্ব্রের নামে চলহে এক নুটপাটের তন্ত্র। এখানে যে যত পারহে নুটপাট করে খাচ্ছে কোন পরোয়া নেই，কৈফিয়তত চাওয়ার় কৌ নেই। এখানে অর্থের পাহাড় গড়ার সবচেয়ে ডাল পন্থা হল নির্বাচিত প্রতিনিধি হওয়া অথবা সরকারী কর্মচ়ারী হওয়ার একখানা সার্টিফিকেট অর্জন করা। ডাবতেও কষ হয়， যে দেশের নগরীর উন্থাক্ত রাজপথের ওপর তীব্র শীতের রাত্রেও মানুষ চট জড়িয়ে পড়ে থাকে，বস্তিতে দূর্বিসহ জীবন যাপন করে লண্ষ নক্ষ মানুষ，সেদেশের সরকারী বেসরকারী অফিসশুলি প্রসোদম অট্রালিকা সদৃশ শীতাতাপ নিয়ন্তিত，মূল্যবান বিদেশী ফানিচচার সজ্জিত，অথচ নগরীর মানুষেরা পানি，বিদ্যুতের কڭে অতিষ তার কোন সুরাহা না করে তিলোত্তমা নগরী গড়ার কেশেশ চলে। এ সবই যার যার গণতান্ত্রিক চিন্তা－ভাবনা，অধিকার। নির্ব，চনে বিজয়，

অथবা সরকারী লেবেন গায়ে এটে নিয়ে দেশের একটা শ্রেণী ধনিক শ্রেণীতে পরিণত হয়েহে，তারা দেশ শাসন করহে，লেষিত হচ্ছে অসহায় চনগণ। নির্বাচিত প্রতিনিধি বা সরকারী কর্মচারীদের কাউকে ফুটপাতে জীবন কাটাতে দেখা যায় না। বত্তিতে বা ফুটপাতে দেখা যায় হতভাগা সাধারণ জনগণকেই। নদী．ভাগন，সড়ক দूর্ঘনটা বা জোতদার মহাজনের অত্যাচারে সর্বশ্ব হারালেও তাদের ক্ষি পৃরণ বা একটু মাথা গোজার ঠাই দেবার কেউ নেই！সরকার তাদের সুখ－দুঃখ দেখার জন্য জাপ্রহী নয়। পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে সরকারের কোন কোন ব্যক্তি হয়তোবা কখनো ছুটে यায় অসহায় ব্যক্তিদের শय্যাপাশে হাসপাতালে，হাতে গুজে দেয় দু’ এক হাজার টাকা। ব্যক্তিটি মনে করে একটা মহৎ কাজ করनाম। आাকণ হাসি হেসে ক্যামেরার সামনে দাড়িয়ে সে মহত্小ই बাহির করে। आসনে এটা যে ঔ ব্যক্তির ন্যায় সকলেরই পাওনা তা’ তারা স্বীকার না করে রাজনীতির খাতিরে দানবীর হতে চায়। এমনি দেশের প্রতিতি ঞ্ছেত্রে，প্রতিটি পদে পদে গণতন্ত্রের নামে চলছে শোষণ ও স্বার্থ ज্্ম，আর সে লোষণের শীকার হচ্ছে অসशाয় জनগণ। গণতজ্ส্রে নাম্ম জনগণকে এই লোষণ করার প্রক্রিয়া জার কত দিন बব্যাহত থাকবে। জামরা কি পারি না রাজনৈতিক অঙ্গণ থেকে গণতন্ত রুপী এই দানবের বদ पাছর থেকে মুক্তহতে？ মানবতা，ইসনাম ও রাষ্ট্রের এমন দরদী কেউ নেই ভে এ দানবের পরিবণ্চে সাম্যের শাসন，ইসলামের শাসন কায়েম করতে পাক্রেন？কোথায় সেই সাইফুম্মার যোগ্য উত্তরসুরীরা？

মাথো মুষ্ণাহিদ，সাথো মুসনিমের ঢল নেমেছিন সেদিন যশোর টাউনে। বাবরী মসজিদ পুনঃনির্মাণের দৃপ্ত প্রত্যয় নিয়ে তারা এগিয়ে যাচ্ছিল অভোধ্যার পানে। শান্তিপ্রিয় মুসলমানদের এ প্রদयাত্রা ছিল সুশৃঙ্ঘল ও শান্তিপুর্গ। পথে সামান্যতম কোন

সাশ্প্রদায়িক কোন ঘট্নাও ঘটেনি। কিন্ম্র হंঠাৎ করে সরকারের নিরাপত্তা বাহিনীৗ তथা পুলিশ কোন প্রকার উঙ্কানী ছাড়াই নাখো পাথো নিরশ্ত্র জনগণের ওপর ๒পি বর্ষণ কর়ে। গুিতে শহীদ হয় ৫ জন। টিয়ার গ্যাস ও বেষড়ক পিটूনিতে গরুতর आহত হন বহ। একই সময়ে কেরানীগঞ্জে কুখ্যাত মুরতাদ সদরুদ্দিন চিশৃতীর শাত্তির দাবিতে মিছিলকারী তৌহিদী জনতার ৫পর পুলিশ গুলি চালায়। ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান ২ জন নিরীহ লোক，জাহত হন बনেকে। উভয় স্থানেই ইসলামের জন্য মুসলমানদের রক্ত ঝরেছে মুসশিম সরকারের অনুগত বাহিনীর হাতে। সন্দেহ হয়，আসন্লে কি এদেশ মুসলমানের，এ দেশের সরকার কি মুসল－ মাन？

মুসমমানরা তাদের মসষিদ ডাঙ্গার প্রতিবাদে आায়োজন করেহিল নংমার্চ，जন্য দিকে ইসলামের বিরুপ্ধে মারাত্থক অপপ্রচার চালানোর বিরূক্ধে কেরানীগঞ্জে হয়েছিল প্রতিবাদ মিছিল। এদেশের মানুষের ধর্মের Вপর জাঘাত জাসন্নে সরকারের যেমনি তার প্রতিবিধান করার দায়িত্ব তেমনি জান্তর্জাতিক পর্यায়েও यদি কোন দেশের মুসলমানদের ওপর কোন গোষ্ঠী বা দেশের পক্巾 থেকে एমকি आসে বা यमि কোন অপকর্ম घটটায় তবে তার যथাयथ निन्मा জ্ঞাপন ও সে সব অপরাধীর সাথে সকন প্রকার সম্পক হিন্ন করার কথা। ডারতের হিন্দু পুলিশ，সেনারা উগ্গ হিন্দুদের সকন অপকাতের যেমনি সর্বাত্ত সহযোগীতা করহে তেমিনি বিভিন্ন শহরে কাষ্যু্য জারী করে মুসনমানদের নির্বিচারে পিকরেরে মারহে। উভয় ক্ষেত্রে মুসষমানদের দমানোর बেষ্ঠা চলহে। এদেশের মুসলমানরা উগ্গ হিন্দুদের এসব यাবতীয় অধর্মের প্রতিবাদ করায় মুসমমান পুলিশ বাহিনী তাদর ওপর ত্ি জ্রেড়ে ఆপারের হিন্দু পুলিশদের ভূমিকা পালন করে। ভারত সরকার খূশিতে বাগ বাকুম করতে থাকে এ ঘটনায়। এর দ্বারা কি সরকার প্রমাণ করছে না，তারা （২৩পৃঃ দেখুন）

##  Man Ma

আা্মাহ্ তা’আালা জামাদেরকে মহানবীর সুন্মাতের অনুসরণণ জীবন গড়ার সুযোগ দান করুন।

এই মুহূর্তে যদি কাউকে জিজ্জেস করা হয় যে, বর্তমান যুগের সভ্য জাতি কারা? সোজা সাপ্টা যে জবাব তুলি জাসবে তা' হল বৃটিশ, মার্কিনী, য্যাস্গ ও জার্মান। সৌডাগ্যক্রমে দু'একটা ব্যতিক্রমধর্মী জবাবও পাওয়া যেতে পারে। বৃটিশ, মার্কিনীরা বর্তমান যুগের সভ্য হওয়ার কারণ, তারা মহাশূন্যে, চौদে ও বিডিন্ন গ্রহে যাচ্ছে, কশ্পিউটার, রোবট, টেभিডিশন প্রডৃতি আধুনিক যন্ত্রপাতি উদ্ডাবন করেহে। বলতে গেলে তারা পৃথিবীকে যান্ত্রিক পৃথিবীতে রূপান্তরিত করেহে। এছাড়া তারা শিল্পোন্মত, শিক্ষিত ও উন্মত জীবন যাপন করে থাকে। এসবই হল চাদের সড্য হওয়ার পক্মে মঞ্জবূত সার্টিফিকেট।

আসনে আমরা নিজ্জেদের জ্জীবন বিধান ও ঐতিহ্যকে বিসর্জন দিয়ে শতাব্দী ধরে পচ্চিমাদের ষ্যান-ধারণা ও অনুকরণে জীবন যাপনে অভ্যস্ত হওয়ায় জামাদের মনে এমন একটা ধারণা বদ্ধমুলন হয়ে গেছে যে, এখন আমরা পচিমাদের যাবতীয় কীতিকমাপকেই সভ্যতার উন্নতির পক্ষে ধরে নিচ্ছি। গোলামীর শৃঙ্খন্নে াবদ্ধ থাকতে থাকতে এবং পাপাত্যের প্রচারণার সয়লাবে আমাদের চিস্তা-চেতনার এত অবনতি ঘটেহে যে, এখন আর কোনটা ডান্ন আর কোনটা মন্দ তা’ চিহ্নিত করতে পারছ্হি না। এজন্যই পাচাত্য জগত সভ্যতার নামে যে পাপাচার করে যাচ্ছে তার সবউাকে সভ্যতা বল্েে জাখ্যায়িত করছি।

সভ্য কাকে বলে ?যার মধ্যে মানবীয় গুণ অর্থাৎ সত্যবাদীতা, ক্ষমা, শিষ্টচার, ভদ্রতা,

লজ্চা, কাম-রিপুতে সংযম, পরোপকার, ন্যায়পরায়নতা আহছ এবং যিনি নিরহৃকারী, ไৈর্যশীল তাকেই आামরা সড্য বনে থাকি। তথাকথিত সভ্য জাতির মধ্যে এ সব গুণাবললীর ছিটে ফোটাও কি आছে? কালো চামড়ার কারণে একই রক্ত মাংসের মানুষ সাদা চামড়াদের সাথে এক বাসে চড়তে পারে না, এক স্কুলে পড়তে পারে না কেন ? তারা आজ বিলাসিতায় आকঠ্ঠ নিমজ্জিত। বিজ্ঞানীরা নিত্য নতুন বিলাস দ্রব্য জবিষ্কার করহে আর বাকীরা ন্যায় অন্যায়ের তোয়াকা না করেই তার ওপর হুমড়ী খেয়ে পড়চে। সড্য মানুষকি কখনও বিলাসিতার গোলাম হয়? অথচ অমিতব্যয়িতা, জাকंজমকপ্রিয়তা ও জারামপ্রিয়তা তাদের মজ্জাগত স্বভাবে পরিণত হওয়ায় জাপানের মত উন্মত দেশের মানুষদেরও বিনাস দ্রব্য ক্রয়ের নানসায় পর্যাপ্ত অর্থ জয়ের জন্য রাত্র ১০টা পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রিম করতে হয়। জাবার রাত্র শেষ হওয়ার পূবেই তারা ছ্ট্ট্ত থাকে রেল স্টেশনে রেল ধরার জন্য। অধিকাংশ গাড়ীতেই দেখা यায় যাত্রীরা দাড়িয়ে থেকেও ঘুমাচ্ছে। অর্থাৎ পর্यাপ্ত ঘুমের সময় তারা পায় না। সপ্তাহের ছুটির দিনে অন্য एয় দিনের উপার্জিত অর্থ নিয়ে তারা জড়ো হয় বিডিন্ন বিনোদন কেন্দ্রে। হাত উজাড় করে তারা এদিনটা.উপভোগ করে। পরবর্তী एয় দিন আবার কঠোর পরিশ্রম। জাপানের ন্যায় তথাকথিত সভ্য জাতিরাও অনুরূপ বিলাসিতা নামক সংক্রামক ব্যধিতে জাক্রান্ত হয়ে এক দুর্বিসহ জীবন যাপন করহে। একেই কি সভ্যতা বলে? এই সভ্য জাতিরা মানুষ মারার জন্য নিত্য নত্রন মারণাত্ত্র তৈরী করছ্ছে যার শিকার হচ্ছে কোটি কোটি নিরস্ত্র মানুষ। সড্যতার জন্য মারণাস্ত্র কি উপকারে আসবে?

आর্থিক প্রাচূর্यতা হাসিনের জন্য সভ্যতার মানসপুত্ররা যত খারাব পম্থাই হোক তা অবনধ্ধন করাকে দোষের মনে করে নাঁ। সুদ ও সूদীত্ত্ঞ তাওরাত ও ইঞ্জিনে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন তা’ ইছদী ও খৃস্টান সমাজ্ে দোর্দম্ড প্রতাপে চলছে। অবাধ যৌনতার কারণে ভয়ঙ্কর ব্যাধি এইডস এখন পাচাত্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। সেখানে মা-বোনেরা গণনারীতে পরিনত হয়েছে। রাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করতে একজ্জন চত্রিবান লোকও সে সমাজে ঋুজ্জে পাওয়া যায় না। পৃথিবীর অন্যান্য জাতিসমূহের সাথে বিশ্বাসঘাতকতায় পাচাত্য রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। ইহুদী প্রোটোকমে লেখা আহে "সর্বত্র আমাদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সর্বত্র নৈতিক চরিঢে ভাঙ্গন ও বিপর্যয় সৃষ্টির চেষ্টা করতে হবে।" ইহদীরা এই উদ্দেশ্যকে সফল করতে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছে নাইট ক্সাব, প্রমোদ তরী, সাজঘর, রূপচর্চাকেন্দ্র, সিহনমা, ভিসিআার, বিমান বানা, কমগার্ল, মডেলিং প্রডৃতি। পাচাত্যের রাজনীতি, অর্থনীতি ও যৌনতার সাথে নৈতিকতার কোন সম্পক নেই। ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রীয় স্বার্थ হাসিলের জন্য যে কোন পন্থা অবলষ্ষন করাকে তারা দোষের মনে করে না। জীবন সচ্পক্কে পচিমা সংজ্ঞা হল. 'কেবল ডোগ সষ্ভোগ ও স্বাদ আস্বাদনই জীব্ন, মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত এই কাজ্জে পূর্ণ মাত্রায় পরিতৃপ্ত নাহয় ততক্ষণ পর্যন্ত সেই ডোগ সষ্ঠোগে নিমগ্ম থাকা উচিত। মানুষের জীবন ফিরে জাসবে না। কাखেই তাকে যত বেশী ডোগপূর্ণ করা সষ্তব তা’ তার অবশ্যই করা উচিত। এজন্য কোন বাধা নিষেধ বা পরাজ্য মানা উচিত নয়।'

ডোগের কোন শেষ নেই, তৃপ্তি নেই। মানুষ যত পায় তত চায় এই তার প্রকৃতি। পাচ্চাত্য জগতে এই চাওয়া পাওয়ার কোন সীমা না থাকায় সেथানে অবাধ यৌনাচার গৃহের চত্তুর পার হয়ে পাক, নদী-সমুদ্রের তীর, স্কুল কলেজ্জের ক্রাসরুম পর্যন্ত পৌহেছে। ৪র্ম বনতে পাচ্চাত্যের সমাজ শূন্য ডাঙ্ডার। ইহৃদী ও খৃষ্ঠান ধর্ম অবাধ জীবন যাপনের ধারণার সাথে সংঘর্ষে পরাষ্ত হয়ে
 মन́গफ़ा <ুলি निয়ে ধর্ম নামক একটা মহা শয়তানি পাচাত্য সমাজ্জে রাজ্ত্ব করেছে। কब্পিত দেবতার সাথে মানুষ ও বিজ্ঞানের সর্বদা একটা সাংथর্ষিক চিত্র অङন করে নিজ্ৰেরেরেে নিজেরাই প্রতারণা করহে এই সড্য জগত। এই সংঘর্ষের মূন কथা হন, "দেবতা বিজ্ঞান বুঝেন না এবং পছন্দ করেন না। या কিচু ভাল তা মানুষকে দেবতাদের সাথে যুদ্ধকরে হিনিয়ে জানতে হয়া বিজ্ঞানও হিনিয়ে জানা হয়েছে এবং দেবতারা চূড়ান্ত ভাবে পরাध্রিত হয়েছেন। সুতরাং ষর্মেরও মৃত্য ঘটেছে।"

জাধুनिক তथাকথিত সভ্য জাতির এই হল মোটামুটি সеभিপ্ত পরিচয়। তাদের এই সব শুলাবনীকে (?) কি সড্যতার মাপকাঠি বনা যায়? প্রণ্ন হতে পারে, তারা মহাশূণযান জাবিষ্কার করেরে, মহাশূন্যে यাচ্ছে, তারা নিত্য নতूন ফ্যাশন ও প্রयूক্তি উদ্টাবন করহে, তারা তো মানব সড্যতাকে চরম উৎকর্ষের দিকেই নিয়ে যাচ্ছে। তবুও তারা সড্য নয় কেন? ডানো পোযাক, বিজ্ঞান, কারিগরী বিদ্যা ও মহাশূন্যयाন সড্যতার মাপকাঠি নয়। তা’ ছাড়া এগুলির উদ্টাবক মানুষই চরম অসড্যতার পথে जগ্যসর হচ্চে। একটা হায়েনা यमि ভাল পোষাক পড়ে বা মহাশূন্যयানে চড়ে মহাশূন্যে যাত্রা করে তবে তাকে কি সভ্য ব巾া যাবে? বানর यদি উড়োজাহাজ চালায় তবে সেকি সঙ্য বলে গণ্য হবে? পোষাক, यद্ত্রপাতি ও কারিগরি বিদ্যা সড্যতার উপকরণ মাত্র। জার অসড্য মানুষ সেই

উপকরণকে নিয়ে মহাকাগ বাধিয়ে দিচ্ছে জার আামরা তাদেরই বাহবা দিচ্ছি "সড্য" বনে।

उবে চৌদ্দ শঁত বহর পূর্বে ইসনাম পৃথিবীতে বে সভ্যতার বুনিয়াদ স্থাপন করে তার চেয়ে ডান কোন সড্যতা কোন জাতি বিন্নিমান করতে পারেনি এবং ভবিষ্যতেও পারবে না। গত শতাবী পযষ্য পৃথিবীত এই সভ্যতা মানবতাকে মুক্তিন আনো দেথিয়ে জাসছিল। এত দীর্ঘ সময় পৃথিবীতে কোন সড্যতা টিকে থাকার নজীর নেই। কিস্থু জামাদের অবহেনা, দুর্বনতা ও পাচ্চাত্যের সর্বাত্তক যড়यজ্জ্রে ফলে ইসলামের সরব পদচারণায় সাময়িকডাবে বিয়তার সৃষ্টি হয়। এই সুযোগে পাচ্চাত্যের অসড্যতা বিশব্যাপী জেকে বসে। জাসনে পাচাত্য জগত জাজ যে বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার জোড়ে নিজেেের সঙ্য জাতি বনে প্রতিপন্ন করতে চাইহে সে বিদ্যা সশ্পুর্ণ মুসপিম জাতির নিকট থেকে ধার করে নেয়া। জামাদের জ্ঞান জামরা সদ্যবহার না করায় ওরা তা’ ব্যবহার করে সভ্য জাতি সেটেজে। বিজ্ঞানের জনক ছিল মুসলমানরা এবং প্রতিটি কেছ্রে রয়েছে মুসনমান বিজ্ঞানীদের গৌরবোছ্জিল অবদান। যেমন সমর বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় উপাদান বারুদ, কামান-বন্ডুকের ব্যবহার ইউরোপীয়রা মুসল্নমানদের নিকট থেকে শিথেঘিল, মুসনমানদের ব্যবহারের তিনশত বছর পর ইউরোপ এশুলি ব্যবহার করে। যুদ্ধের উন্নত কৌশল ও বারুদ বা জান্নেয়ান্মের ব্যবহারের ওপর নেখা প্রথম ও বিখ্যাত জারবী বই "জাन ফूরুসিয়া ওয়াল মানাসিব আান হারাবিয়া" মুসনমানদের ছেখা। डৌগোলিক গবেষণার সূত্রপাত করেহিলেন জনাব ইবনে ইউনুস। কপ্পাস यজ্জ্রে आবিষ্কারক ইবনে জাহমাদ। জনের গডীরতা उ স্রোত-মাপক যজ্জের आবিষ্木ারক ইবনে জাবদুল মधিদ। জনাব आनखिन्मि একাই বিজ্ঞানের গবেষণা মূনক ২৭৫ খানা বই লিথেহিনেন। বিজ্ঞানী হাসান, आহমদ ও মুহাচ্মদ সপ্মিলিতভাবে ১০০ প্রকারের यক্ৰ্র

জাবিঙ্কার ও ব্যবহার বিষি সম্পকে একখানা বই লিঢে গেছেন। চিনি জাবিষ্কার করেরে মুসনমানরা। আাজকের মহাকাশ নিয়ে গবেষণার সুত্রপাত করেন মুসলমানরা দামমক্ক, কর্ডোজা; সমরকন্দ ও কায়রোয় সর্বপ্রথম মান মন্দির স্থাপন করে। জাহম্মদ জাব্দুল মষ্টিদের নেখা সমুদ্র যাত্রার বইয়ের ওপর গবেষণা চালিয়ে পরবত্তীকালে পাচ্চাত্য বাণিষ্য সাম্মাষ্য গড়ে তোনে। ভাক্কো-ডা-গামার জাহাজ্ৰের ক্যাপ্টেন ও পथপ্রদর্শক হিলেন জাহম্ ই ইবনে মাজ্েদী नाমক একজন মুস্মমান। পাতিগণিত В দশমিক গণিত মানা মুসনমানরাই ইউরোপীয়দের শিক্ষা দিয়েহিন। জালকিন্দির এনসাইক্লোপিডিয়ার ম্যাणিন অনুবাদ পড়ে ইউরোপ মানুষ হওয়ার পথ খুজ্জে পায়। ৭০২ সালে তুনা থেকে তুনট কাগজ বানান ইয়াকুব ইবনে জাব্মুল্মাহৃ। এর দু’ বছর পরে বাগদাদে কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত হয়। জাবীর ইবনে হাইয়ান ইম্পাত তৈরী, ধাতু শোধন, তরন, বাস্পীয়করণ, কাপড় ৫ চামড়া রংকরণ, उয়াটার প্রুফ বৈৈী, নোহার মরিচা প্রতিরোষক বার্ণিশ B নেখার পাকা কাণি তৈরী করে জমর হয়ে जাহেন। জাनরাজীম্যাহ্গানিজ-ডাই-অঙ্সাইড থেকে প্রথম কাচ তৈরী করেন। পানি অমিয়ে বরফ তৈরিও তার অমর কীতি। গণিতবীদ হিসেবে ওমর খৈয়াম এক উজ্్̄ল ডান্বর।

রসায়ন বিজ্ঞানেও মুস্মানদের রয়েছে - রুত্তপ্রপূ ডূমিকা। স্পেন বিজয়ের পূর্ব পর্যস্ত ইইরোপ পটাশ, এমোনিয়া, নাইট্টিক এসিড, নাইটো হাইড্রোর্লোরিক এসিড, কর্পূর সচ্পকে কিছুই জানত না। ইউরোপের লোকের্রা স্পেন্নে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত্ত এসে মুসলমানদের নিকট থেকে এর ব্যবহার বিধি শিখে নেয়।.

ইতিহাস রচনায়ও সর্বপ্রबম মনোযোগী হয় মুসনমানরা। পরবত্তীতে ইংরেজরা তাদের নেখা অনুবাদ করেন। জানবেরুন্নী, ইবনে বতূতা, বাইহাকী, জিয়াউদ্দিন বাঁরণী, জামীর খসরু, বাবর, जাবুन एषल,

ফির্নিাে, বাদাউনি, কাফি যা’ প্রম্থ পৃথিবীর ইতিহাস শাল্জের উঅ্ঘ্র প্রতিডা।

চिकिएসা শাল্জ ইবনে সिনाর नाম অবিय্যরীয়। পরীষ্শ B পর্যবেঙণণের চারা রোগ নিণ্ণ্যের বৈজ্ঞানিক প্প্রতির জাবিষ্কারক জানবেরুনী। চহ্র্র পর্দায় পতিত जালোক রণিির প্রতিবিষ প্রতিফনিত হఆয়ায় জামরা দেখত্ত পাই; ই"বনুল হাসাম এ সूত্র জাবিক্কার করার পর ক্যাম্মরা
 অঅ্ট পাচার্রের পৃর্বে রোগীকে অজ্ঞান করার ঔষষ জাবিষ্ষার করেন।

মूসনমাनরা সर्বপ্রबম जाবাসিক হাসপাতান B সামরিক বাহিনীর সাথে দ্রমমান হাসপাতাল সাপন করে। চশমাও মুসশমানদ্রনই জাবিক্ষার। মানুফুরিমার উড্ডিদের প্রাণ জাহে জাবিক্কারক। জাঞ्षाমা जাनাউদ্লিন কারশি রক প্রবাহের জাবিক্কারক। ১৭১৭ সনে ঢুরচ্ষে ইংন্যাতের
 निয়ে প্রথম ই ৃন্যাঙ্ প্রচনন করেন।

आাबयूবকাनी কপারनिকালের বए পृর্বেই


কর্রেহিেেনi घড়ি आবিষ্কার করেহিলেন কুর্ঠুবী। পৃথিবীর নির্ড্থ ক্যানেষার জাবিম্কার করেন अমর च্থেযাম। স্পেনের কর্ডোডার রাচ্তায় সর্রকারী বাত্তি ফালানোর ৫০০ বহরের পর অ৩নেন্র র্রাচ্তায় সররকারী বাতি
 নাইর্রেরী পঠন পর্রিক্পনা, व्यवণী বিড্ত বিদ্যানয়, জাবাসিক বিদ্যানয় প্রডৃতি ঙ্পেন
 সिসিणির সানেনো জার স্পেনের কর্জোছা



 आালো एড়াছ্ছ।। বীজ গণিতের बনাদাতা খनिएা মামুনের নাইরেরের্যান মুহাপদ ইবনে মুসা জাन খারেজ্মেী। তিनि অक गাল্মের (०) শৃন্যেরও छন্মদাতা।

कবिज B সাহिएক্র্মে মুস লে যুপে বিথ্যাত হিন। इयরত মুহাপ্ সাঃ)-এর বাণী (হাদীস) বিণ্লের সর্বল্লেঠ্ঠ সাহিত্য বনে বিবেচিত। এহাড়া অালী (রাঃ),



বিश্যাত কবি ও সাহিত্যিক।
মোটকबা, জাঙ্লুনিক সড্যणার ভিত্তি श্থাপন করেহিহো মু স্থিম জাতি। ইউর্রোপীয়রা মুসনমমানদের নিকট লেকে
 গ্নহন করেনে। পরবর্তিত্তে তান্রা মুসপমানদের जবদান অन्বীকার করে সড্যण নির্মাণের यাবঠীয় কৃত্ত্ব্ব নিজ্পেদের বলে দাবী করে। জার बামরা মুসমমানরা जামাদের অতীত ইতিহাস ভूলে গিক্রে পচিমাদের ঢালে ঢান বাজ্ছি। এই ব্যাধি थूবই জাশ<কা凶নক।

 মুহে যেতে পারে। জামাদের একুণি সচেতন रচে रবে। সড্যত निর্মাণে মুসणिম মनीयीपhর অবদানের কबাঁ অরণ করে জাবার জামাদের গৌর্রে পুনোরস্জারেরাপিক্যে পড়তত হবে। পাচাচ্যের নোধ্রামী B

 এभिক্রে োসতে হবে। কোথায় এই সিসাणানা প্রাচীत অতিক্রিম করে জাতিতে ন্ব্ণাनी
 সৈनिকগণ?

# প্যারাডাইস অপটিক্যাল কোং 

চশমার জগত একটি নতুন নাম প্রত্যহ বিকালে চক্ষু বিশেষজ্ঞ উপস্থিত থাকেন

# ইসলামী অর্থॅनৈতিক ব্যবস্থার শ্র্ভ্রের যৌক্তিকতা 



পৃথিবীতে একটি কন্যাণধর্মী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এজন্য প্রয়োজন বে，জাপ্পাহ্ প্রদত্ত জীবনোপকরণ থেকে উপকৃত হতে হবে－ यা প্রতিটি মানুষের সহজাত প্রবৃতির অংশ। কিস্তু জীবন ও জীবনোপকরনের সাথে যখন ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রবৃত্তি বা অনুডূতির সংঘাত đौ九ে তখन প্রকৃতির বিষান যা आল্মাহ् তায়ানার তরফ থেকে সমগ্গ বিশ্বকে পরিবেষ্ন করে রেথেছে，তা প্রতিটি মানুষকে সমাজবদ্ধ बীবন－यাপনে বাধ্য করে। কিন্তু ন্যায়নীতি ও সাম্যের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিত ও সহমর্মিতা না থাকজে উক্ত সমাজবদ্ধ জীবन ব্যবস্থার কথা কল্পনাই করা যায় না। বষ্যুত न्गায়नीতি ও জীবনধারার ছ্ছেত্রে সাম্যই হবে• উক্ত ব্যবস্থার চাবিকাঠি। জার মানব জাতির জীবন ব্যবস্থায় নিন্নের নীতিঅুনো কার্यকর থাকনেই সমাজদেহে পারস্পরিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া সষ্তব।

১．উক্ত ব্যবস্থাকে সংশ্মিষ্ট প্রতিটি ব্যক্তির জীবনোপায়ের জি্যাদার হতে হবে। তার কর্মক্ষেত্রে কেউ যাতে জীবনোপায় থেকে বঞ্চিত না হয়，এই নিষয়তা বিধান করতে হবে।

২．যেসব উপকরণ অর্থনৈতিক প্রাধান্যের সুযোগ সৃষ্ঠি করে，মানব সমাজে শোষণ－ নির্যাতনের পং উন্মুক্ত করে এবং অর্থ ব্যবস্থার ঋ্ণংসের কারণ रয়ে দাঁড়ায় সেতুনো নির্মূল করত হবে।

৩．সম্পদ ও সম্পদ－উপকরণ কোন বিশেষ ব্যক্তি বা শ্রেণীর কুক্ষিগত হওয়া থেকে মুক্ত রাখতে হবে এবং উক্ত ব্যক্তি বা দলকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গোটা মানব সমাজ্জের কষ্যাণ সাধনের পরিবর্ডে উক্ত বিশেষ ब্রেণীর উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার

## माधनाना रिएघ্র सइমन

হাতিয়ারে পরিণত হবে না।
8．শ্রম ও পুজির মধ্যে সুষ্ঠু ডারসাম্য কায়েম করতে হবে এবং এককে অপরের সীমানায় অন্যায় হস্তণ্কেপ থেকে বিরত রাখতে ২বে।

## অর্থনীতিন্ন আধুনিক চিত্তাধাব্রা

উপরোক্ত নীতিমালা সম্পকে বিস্তারিত জালোচনা করার জাগে অক্ষনীয় বিষয় হলো， বর্তমান জ্ঞান－বিজ্ঞানের যুগে অর্থনীতি বিদ্যা সম্পকে যেসব খুটিনাটি তথ্য প্রকাশিত হয়েহে তার সারাংশ। অর্থনীতি সশ্পকে যেসব দৃষ্টিকোণ থেকে জালোচনা করা যায়， তা रলো তিন প্রকারঃ অতি প্রাকৃতিক জ্ঞানগত দৃষ্টিকোণ，প্রাকৃতিক জ্ঞানগত দৃষ্টিকোণ এবং সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ। অंबनीতিবিদরা এগুসোকে যथাক্রমে মানদળ্ডিক বা জাদর্শিক দৃষ্ঠিকোণ，বিন্যাসিক দৃষ্ষিকোণ ও ব্যুগত দৃষ্টিকোণ বলে অভিহিত করেছেন। মানদত্তিক বা জাদর্শিক অর্থনীতি কাকে বলা হয়，একজন অর্থনীতিবিদের ভাষায় দেখুন। তিনি বলেছেনঃ

মানদণ্ডিক অর্থনীতির উদ্দেশ্য বর্তমান জীবনোপায়ের ব্যাখ্যা－বিশ্লেষণ প্রদান করা নয়। সুষ্ঠ্ জীীবনোপায় অন্থেণণই এর কষ্য ও উদ্দেশ্য। অর্থनীতি নামীয় যন্ত্রটির বিভিন্ন অংশ কিভাবে কাজ করহে，ত্ু এইটটু জানিয়েই সে সন্তুষ্ঠ নয়। সে জানতে চায়，অর্থনীতি यন্ত্রটি কির্রপ হতে হবে।

মানদত্ডিক অর্বনীতির দৃষ্টি অনেক উচ্র। সে অর্ৰনীতির সক্ষ্য ও উদ্পেশ্য নির্ধারণের প্রত্যাশী। আর এই উস্দেশ্য নির্ধারণকে সে ‘ইলৃম’ বা জ্ঞান চর্চা বল্গে অভিহিত করে। यেসব চিরন্তন জাইন－কানুন নৈতিক জগতে প্রচলিত 3 মানব জাতির জীবনোপায়ের

পরিমণ্ডু এবং যেসব জাইন－কনুন তদ্বারা পরিচালিত，সেকুেো অনুসঙ্ধান করা পরিমাপগত অর্থনীতি নিজ্জের দায়িত্ব ও কর্তব্য বনে মনে করে। जার এই অनूসन্ধানের উল্দেশ্য रচ্ছে সুষ্ঠ জীবনোপায় খুঁজে বের করা। অর্থাৎ সে জীবনোপায় মানুষের জীবন ও জগতের बষ্ষ্যানুগ হবে এবং তার সাথে সম্পৃক্ত হবে। বস্যুত এই সুষ্ঠু ও কন্যাণকর জীবনোপায়ই সেসব পরিমাপের ২ম্মনার কেন্দ্রবিন্দু। এটা পরিমাপ বা নির্ণয় করার পর অন্যান্য সকল সমস্যা， यেমন স尺গত ও সঠিক পারিশ্রমিক， সশ্পদের সংগত ও সঠিক বন্টন，সুদের বৈধতা－অবৈধতা－সব কিছ্হ এমনি মীমাংসা বা সমাধান হয়ে যাবে।

মানদত্ডিক অর্থনীতির দৃষ্ষিতে তাদের ব্যবস্থায়ই সুষ্ঠ ও উন্নতমানের জীবনোপায় রয়েহে। বাকি সব এর চাইতে নিন্নমানের এবং এর অধঃঃ্তন অর্থनীতির কাজ হলো এ आরো উম্মতমানের অনুসন্ধান করা। উন্নতমানের সাথে নিনমানগুলোর সংগত ও সমबিত রূপ সশ্পকে জ্ঞাত হওয়া। জার যেসব অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে তারা সেগুনোকে উন্নতমানের কঠ্পিপাথরে পরখ করে তার মধ্যে ডাল－মন্দ ও শ্দাশ্দ্ধির ফ্য়ালা করবে।

বিন্যাসিক অর্ৰনীতি প্রকৃতি বিজ্ঞানেরই একটা শাখা। প্রকৃতি বিজ্ঞানের ডিত্তির উপর বিন্যাসিক অর্বনীতির ইমারত গড়ে তোনো। কিন্ত্র কর্মজীবনে তার মর্यাদা ও गुরুত্ব স্বীকার করে নেয়া সত্大্ৰে এর ভিত্তিটা যে কি，উক্ত লেখকের ভাষায় তা

প্রকাশিত হহেে। তিনি বনেছেনঃ
উপরোক্ত তিনটি গ্রঁপের (কপ্পিত, স্থাপিত ও গপিতিক) মধ্যে সাযুজ্যতা হলো এই শে, এগুনো দর্শনের চাইতে ইনৃম বা
 निয়ে জান্লোচনা করতে চায়। যা হఆয়া উচিত তার সাথে কোন প্রকার সম্পক রাথে না। সকল প্রকার অডিজ্ঞতা বरिর্ভূंত ও অতি প্রাকৃতিক উপাদান থেকে নিজ্জের জ্ঞানকে পুত-পবিত্র রাথতে চায়। এসব গ্র্প অর্থनीতির ক্ষের্রে নৈতিক বিধি-বিষানের চরম বিরোধী। ---

তাদের নিকট প্রকৃতি বিজ্ঞানই হচ্ছে পূর্ণাস জ্ঞান। এই জ্ঞানকে সকল জ্ঞান, বিশেষ করে অর্থনীতির ক্ষেণ্রে জাদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। এ জন্যই নিব্যাসিক অর্থনীতির উদ্দেশ্য হনো, 'অাইনকানুন’ প্রণয়ন করা। यাতে প্রতিটি অর্থনৈতিক বিষয়কে কোন জাইনের অধীনে বিশেষ একটি অংশ হিসাবে জানা यায়। এটাই তাদের নিকট তাত্তিক জ্ঞানের পুজি।

ইউরোপের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদরা উপরোক্ত মতবাদ সমর্ষন করেন। ऊ九দের মধ্যে রয়েছেন, জন স্ট্যার্ট মিল (Jhon Stuart mill), কার্ল মিংগার (Clrl minger), কাল্ল মার্কস (Carl marx), প্যারিটো (Parito) প্রমুখ।

ব্ধুগত অর্থনীতিকে ‘ইল্মে তামাদ্দুনের’ একটা অংশ মনে করতে হবে। জার মানুষের হাতে সৃষ্ট ও সাপিত-পালিত সব কিছ্রেই এখানে তামাদ্দু বলে বুঝান হয়েচে। কেননা, বস্তুগত বিদ্যার বুনিয়াদ এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, সমশ্রেণীকে বুঝা সমশ্রেণীর পঞ্ৰই সষ্টব। নিম্নলিVিতভাবে এ কথার ব্যাখ্যা করা হ্য় এইভাবেঃ

ব্ত্যুগত বিদ্যার এই দার্শনিক মতবাদ দাড় করান হয়েছে কতগুনো মৌলিক চিচ্তা-ডাবনার উপর। জার তা হনো, সমশ্রেণী সম্পকে জ্ঞান অর্থাৎ সমশ্রেণীকে বুঝা সমশ্রেণীর জন্যই সষ্তব। आর যে ব্ধ্রিটি

জামরা তৈরী করতে পারি তা জামরা সবদিক থেকে পুরোপুরি জানতে ও বুঝতে পারি। জার তামাদ্দুনিক বা সামাজিক অবস্থা অনুধাবন প্রচেষ্টায় বেহেতু বোষশক্তি অস্তরের এবং অनুধাবিত ব্ক্রুট্টি অন্তরেই র্পপ পাভ করে সেদিক থেকে উঙ্য়টিই সমশ্রেণীর। এই জন্যই তা পুরোপুরি বুঝা বা অনুধাবন করা সষ্ভব। आার পুরো তমদ্দুন বা সমাজই মানুষের হাতে তৈরী ও াাপিত পাপিত। সে-ই এটাকে গড়ে তুলেছে। এ জন্য সে এটাকে অনুধাবন করতে সক্ষম। অপরদিকে ‘প্রকৃতি’ মানুষের অনুভূতির বাঘ্যিক রূপ নয়, এ হচ্ছে অাপ্মাহৃর নির্দেশের বায্যিক বা বাচ্তব K্রণ। 'প্রকৃতি' মানুষের তৈরী ও পাপিত-পাপিত নয়। সে জন্য প্রকৃতিকে বুঝা বা অনুধাবন করা, তার সষ্পকে পুরোপুরি জ্ঞান নাড করা মানুষের অনুজূতি শক্তির পক্ষে সষ্টব নয়।

কিন্তূ ব্যুগত অর্থনীতি জীবন ব্যবস্থার ওষু একটি অংশ বুঝতে চায়, অনুধাবন করতে চায়। নাগরিক জীবন কিংবা মানব জীবনের অন্তনিহিত উদ্দেশ্য সম্পকে সে जনুসঙ্ধান চানাতে চায় না।

এ बनाई " বস్కूগত অর্থनीতি দर्শন, অতিপ্রাকৃতিক কিংবা ধর্ম নয়। সোজা কथায় এ रচ্ছে जডিজ্ঞতাপ্রসূত, ब्रেণীগত ও সামাজিকজ্ঞান।৩

এই হনো অর্থনৈতিক বিদ্যার आধুনিক চিস্তাধারা বা মতবাদ-या निয়ে आাজ গर्ব কর্木া হচ্Rে এবং এটাকে জ্ঞান-বিজ্ঞান হিসাবে মর্যাদা দেয়া হচ্ছে।

## ইসলামী আधুনিক অর্থনनতিক মতবাদ

কিন্তু ইসলামী ‘জীবনোপায় ব্যবস্থার’ সীমারেখা উब্নেথিত মতবাদ বা চিন্তাধারার চাইতে অনেক প্রসারিত এবং এর চিন্তার ব্যাপ্তি তা থেকে অকে উচ্র। ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মানদণ্ডিক দৃষ্ভিডগীতে উল্নেথিত বিষয়শুনো ছাড়াও জারো অনেক কিছ্র রয়েহে। অनুরূপভাবে বস্যूগত দৃళ্টিকোন

থেকেও সে অনেক ব্যাপক এবং অনেক কন্যাণকর কর্মপদ্ধতির প্রতিষ্ঠাতা।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বনা যায়, মানদতিক অর্ৰनীতির बৌলিক ধারণা হচ্ছে কস্স্যাণকর জীবনোপায্রের পরিকম্পনা। কিস্তু পিহনে ইসনামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় 'কন্যাণকর জীবনোপায়ে’র যে বিশ্লেষণ দেয়া হয়েহে, তার চাইতে বেশী কন্যাণকর জীবনোপায়ের ধারণা কি কেউ কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় দেখাত পারবে ? কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চিন্তাধারা কি এতো উঁচ্রতে পৌৈতে সক্ষম रয়েহে? ইসমামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার बफ্য B উम्দেশ্য ওูু প্রয়োজনীয় উপকরণ ও প্রয়োজন মেটানোর মধ্যকার ব্যবধান দূর করাই নয়, বরং এটা বিভিন্ন জাতির মধ্যে ד্রাতৃত্ব, সাম্য, মৈত্রী, সমবেদনা, নৈতিক উন্নাত ও চিরন্তন সুখ-মাভের মাধ্যমও বটে।

বস্তুগত অর্থनীতির দৃষ্টিডঙী, চিষ্তা ও গডেষণার ক্চেত্র হচ্ছে বর্তমান কার্यকর অর্থनीতি। এটাই তার মেরুদণ B কেন্দ্রবিন্সু। এ জন্যই সমাজের এই অধ্যায়ট্তি সে ল্রেণীগত, নাগরিক B অडিজ্ঞতাপ্রসূত-এই তিন প্রকারে কার্যকরী করে। কিন্তু आমাদের সামনে আলোচনার মাধ্যমে. প্রমাণিত হবে যে, ইসপামের बর্থনৈতিক ব্যব্তাই সমাজের এই অধ্যায়টির সুन्দর ও অनুপম সমাধান দিয়েহে। ল্রেণী সঞ্ঞাম 3 পুজিবাদের প্রভাববময় থেকে দূরে রেরে অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার কট্পিপাথরে যাচাই বা পরীষ্প করে সে বের্রপ সমাধান দিয়েহে, পৃথিবীর जন্য কোন কর্ম ব্যবস্থায়ই তা দৃষ্টিগোচর হয় ना।

অবশিষ্ট রইল বিন্যাসিক অর্থনৈতিক চিন্তাধারা। এই চিন্তাধারা তার দার্শনিক ও প্রাকৃতিক দৃষ্টিডগ্গীর দিক থেকে ইসলামী অর্থনৈতিক চিস্তাধারা হতে স্বতন্ত। বनা గলে সশ্পূর্ণ বিপরীত। অবশ্য এর কিছ্হ কিছ্হ খুট্টনাটি ডাল দিকও রয়েহে। এগুনো উক্ত

জাগো মুজাহিদ
20
ফেক্রুয়্যার্रী- ৯৩

চিন্তাধারা থেকে পৃথকভাবেও স্বত্ত্র মর্যাদা রাথে। তবে এতুলো ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়ও রয়েহে।

দৃষ্ষষ্ত হিসারে বনা যায়, অর্থনীতির দৃষ্টিতে সবার জাগে প্রয়োজন মেটানোর উপকরণশ্ৰোে মধ্যকার ব্যবধান দূর করার পদক্乛েপ গ্রহণ করুত হবে। आর যে কোন র্রপেই হোক, এইসব কার্জ অসম্পূর্ণতাসম্পূর্ণতা এবং উন্নাত-অবনতি হওয়া অবশ্যष্ণাবী ব্যাপার। এজন্যই এমন একটি দর্শনের প্রট্যোজন या বিন্যাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করবে এবং সে সবের অসম্পूর্ণতা ও সম্পুর্ণতা সম্পকে ব্যাখ্যাবিশ্মেষণ প্রদান কব্রবে। জার এটা ইসলামী অর্ৰনীতিতে यদিও কোন বিশেষ বিদ্যা বা বিষয়ের মর্যাদা রাথে না, তুবও হयরত শাহ্ ওয়ালিউপ্লাহ্ (রঃ) এ সম্পকে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। তিনি এটাকে ‘ইব্তেফাকাত’৪ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি এর বিডিন্ন স্তরও নির্ধারণ করেছেন। এগুনোকে 'বাচ্তব অর্থনৈতিক ব্যবস্থ, পারিবারিক স সামাজিক ব্যবস্থাপনা’ প্রডৃতির জন্য উপায় বা মাধ্যম হিসাবে মর্যাদা প্রদান করেহেন। অবশ্য বর্তমান অর্থনীতি বিদ্যার এই চিচ্তাধারা জ্ঞানের একটি বিষয় হিসাবে ইসনামী অর্থনীতিতে কোন গুরুত্ব বহন করে না। সে এসবের পরিবত্তে এমন সব নীতি ও সেসবের অধীন এরূপ কার্যকর ব্যবস্থার পক্ষপতি যা মানব জাতির ব্যাপক কন্যাণ, সমৃদ্ধি ও শাা্তির জন্য উপকরণ হিসাবে ব্যবহত হবে। অর্থनीতির যাত্রাপথে মানব জাতি যাতে সবল ও দুর্বन, অত্যাচার ও অত্যাচারিত ইত্যাদি শ্রেণীত বিডক্ত না হয় সে ব্যবস্থা এর় নিস়্তা বিধান করবে।

অডিজ্ঞতা স্বাক্ষ্য দিচ্ছে যে, জাধুনিক যুগে অন্যান্য জান-বিজ্ঞানের তুননায় অর্থनीতি বিদ্যা একটা বিশেষ স্থান দখল করে াহে। এশিয়া ও ইউরোপের পত্ডিতেরা এ বিষয়ে বিরাট বিরাট গ্রন্থ লিতেছেন। কিন্তু এত সব সজ্ত্ৰেও অর্থনীতি শাম্র্রের মুল নক্ষ্য

ও উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষের কন্যাণ ও সমৃদ্ধি সাধন জাজ পর্যষ্ত র্পকথার তকপাথি হয়ে জাহে। ধন-সশ্পদ ও তার উপকরণ একটা বিশেষ વ্রেণীর হাতে কুক্ষিগত হয়ে গেছে। সাধারণ মানুষেের জীবন মৃত্যুর চাইতেও ভয়াবহ হয়ে দૉড়িয়েছে। অপর দিকে মহানবী (সাঃ) 3 খুनাएায়ে র্মাশেদার জামনে অর্বनীতির এত সব তত্তুকथা হিন সম্পूর্ণ কশ্লনাতীত ব্যাপার। কিষ্ঠু তা সত্ঞ্রে সমগ্গ ইসলামী রাঙ একটা অनांবিन ম্বচ্ছু बবস্থা বিরাधিতহিন। মুসলিম, কাফির, মুমিন, মুশরিক, নারী-পুর্রষষ, হেণে-বুড়ো, মালিক-শ্রমিক নির্বিশেষে সবাই সুथ-শাস্তি B স্বচ্ছনতার জীনব याপন ক্রহিল। ইতিহাসে দেখা যায়, এক পর্যায়ে ইসলামী রাষ্ট্রে মানুষ তার দানের সম্পদ নিয়ে ঘুরে বেড়াত। কিস্তু তা গ্রহণ করার কোন নোক পাওয়াযেতোনা।৫

## অর্ৰনৈতিক ব্যবস্ঠান্র উcma্k

এছাড়া এই বিষয়ট্ß প্রণিধানযোগ্য যে, পৃথিবীতে কোন কাজই উদ্যোগ ও উদ্দেশ্য ছাড়া অস্তিত্ব লাড করে না। প্রতিটি কাজ্জে পিহনে একটা বিশেষ মানসিকতা কাজ করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কন্যাণকন্নঅকন্যাাণকর হওয়ার পরিমাণও তার উদ্যোগ ও উল্দেশ্যের ভাল-মন্প হতয়ার উপর নির্ভর করে। যদি তার পিহনে থারাপ মানসিকতা কার্যকর থাকে, তাহচে পুরো উদ্যোগটাই খারাপ বলতে হবে। জার এরূপ অবস্থায় নিঃসন্দেহে উক্ত ‘ব্যবস্তা’ মন্প ব্যবস্থা। यमि কোনো ব্যবস্থার পিহনে ডান মানসিকতা কাজ করে এবং তার উদ্যোগ ও উদ্দেশ্য সবই ভানো হয়, তাহনে উক্ত ব্যবন্তা বা পদ্ধতি ক্্যাণকর হఆয়া সশ্পকে বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষর্ণ করারও অবকাশ নেই।

এই নীতির প্রক্ষিতে আামরা যখন बর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত করি এবং সূক্ম দৃষ্ঠি নিয়ে পরীকা-নিরীক্ষা চানাই, তখন তার উদ্যোগ, উদ্দেশ্য ও

পিহনে কর্মরত মানসিকতাকে দুটি অবস্থায় সীমিত দেখতে পাই। তার মষ্যে একটি হনো, অধিক মুনাফা অর্জনের উল্দেশ্যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে এবং তার মধ্যে বিনিময় ও দর কষাকষির চেতনা बাগিয়ে রাথতে रবে। এরপ ซেप্রে মুনাফাবাध্রিন ‘জারো চাই, জারো চাই শ্লোগানকে কোন পর্যায্যেই কেউ ঠচকিয়ে রাখতে পারবে না। এই চিন্তাধারাই পুজিবাদী ব্যবস্থার জন্ম দিয়েহে এবং এর एত্রহায়ায় উক্ত ব্যবস্থা উত্তরোত্তর বৃপ্ধি পেয্েে চনেহে।

आমেরিকার ভোর্ড কোম্পানী কোঢি কোটি টাকার মাণিক হওয়া সত্থেও বাজারে জারো জণ্গগতি'চাচ্ছে। ত়ার জারো অর্ধ চাই। কারণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যে পরিবেশে সে ব্যবসা করহে তার বুনিয়াদ হচ্ছে অধিক মুনাফা ও দরকষাকষি। এই ব্যবश্থা ষনীকে জরো ধনী করে। অন্যদের নিঃন্ব থেকে নিঃম্বতর করে তোনে। এখানে প্রয়োজন মেটানোর চেতনা কাজ করে না, যা সাধারণ মানুষের জন্য কন্যাণ ও সুখ-স্বাচ্ছন্যের বার্তা বয়ে জানবে।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পিহনে কার্যকর অপর দিকটি হনো, এই ব্যবস্থার চেতনা ও উদ্দেশ্য মুনাएা অর্धन নয় বরং মানব জীবনের প্রয়োজন মেটানোর ও অডাব দূর করাই এর নক্য। জার এজন্য তুধু ব্যক্তিগত 3 সামাজিক প্রয়োজন মেটানোর মানসিকতাই এর পিহনে কাজ করে। তাতে অধিক মুনাফা অর্জনের কোন অবকাশ নেই।

অর্ৎনৈতিক ব্যবস্থার উপরোক্ত দুটি মানসিকতা কিংবা ঢেতনার মধ্েে ইসলামী অর্থনীতি শুুু একটি ব্যবস্থ প্রবর্তন করেহে। ইসলামের এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বুনিয়াদ হনো, মানব জাতির ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রয়োজন মেটানো এবং অভাব-অনটন দুরকরা। ইসলাম অর্থনীতিকে বিত্তবানদের মধ্যে মুনাফা बুটার প্রতিযোগিতার মাঠ পরিণত করতে চায় না। সে এটাকে অভাব মোচন ও প্রয়োজন মেটানোর একটা

কম্য্যাণকর মাষ্যমে রূপান্তরিত করে সবার জন্য অবারিত করার পண্ষপাতি। এ সম্পকে মাওনানা জাবুল কালাম জাজাদ বজ্চেছেনঃ
(ইসলামী অর্থনৈতিক' ব্যবস্থায়) অবশ্যই अধিক উ'পার্জনকারী সদস্য থাকবে। কারণ রুয়ী-রোযগার ব্যতিত কোন মানুষই জীবিত থাকতে পারে না। কিস্টু যে ব্যক্তি যতো উপার্জন করবে, সে পরিমাণ ব্যয় করতেও সে বাধ্য থাকবে। তাতে করে ব্যক্তির রোযগার যে পরিমাণ বৃপ্ধি পাবে ব্যষ্টি হিসাবে ব্যষ্িির স্বাচ্ছন্দও সে পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। যোগ্য ব্যক্তিরা অধিক পরিমাণে উপার্জন করবে। কিন্তু তারা তষু নিজ্জের জন্য উপার্জন করবে না, সে উপার্জন হবে জাতির প্রতিটি লোকের জন্য। এক শ্রেণীর উপার্জন অন্য সবার জন্য দারিদ্র্যের সংবাদ বয়ে জানবে, যা বর্তমানে সাধারণত হচ্ছে (ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায়) কখনো এরূপ পরিস্থিতির সৃস্টি হবে না।

উম্মেথিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিকার প্রতিডাত হয়েহে যে, ইস্কমী

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কম-কভাগুনো কির্রপ অনুপমভাবে সাজ্জান হয়েছে। এর ক্রমবিকাশ ও অগ্রগতি এমন সব সুশৃখ্খল আইন-কানুন ভিত্তিক যা তুধু প্রকৃতি বিজ্ঞান পর্যস্ত এসে.থেমে যায় নি, বরং নৈতিক ও ধর্মীয় গুঁাবলীতে সমৃদ্ধ হয়ে ধর্ম তথা আম্মাহ্র বিধানের অধীনে অস্তিত্ব লাড করেছে। ইহকান ও পরকানের জন্য কস্যাণকর কতকগুনো নীতি হচ্চে এই ব্যবস্থার প্রেরণা শক্তি। এসব নীতির দৃষ্টিতে অর্থ ব্যবস্থা হনো অভাব-অনটন দূর করা ও প্রয়োজন মিটানোর জন্য। অধিক মুনাফা $B$ মাভ অনুসন্ধানের জন্য নয়। বলা বাহ্হল্য, এধরণের সুষ্ঠ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব পৃথিবীর জন্য নিঃসন্দেহে আশীর্বাদ ও 刃ধুই কস্যাণকরবার্তাবহ।

সারকथা, ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একটি কস্যাণকর ব্যবস্থা। তাতে অর্থনীতি বিদ্যার প্রাচীন ও आধুনিক, ধর্মীয় ও यৌক্তিক সকল কম্যাণ निহিত রয়েহে। এমনকি এই ব্যবস্থা তার চাইতেও অনেক বেশী সৌন্দর্যের অধিকারী এবং অপরাপর

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দোষ-ত্রুটি থেকে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ মুক্ত। বনা চন্ে, এটা সেসব ব্যবস্থার বিষাক্ত প্রডাবের নজিরবিহীন প্রতিষেষক। সকল সৌন্দর্य ও শুণাবনী ছাড়াও এই ব্যবস্থার আর একটা বৈশিষ্য এই যে, এটা মানুষের মস্তিষ্কের গড়া নয়। আার মানুষের গড়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ডিষ্তি হচ্ছে প্রতিশোধ কিংবা শ্রেণীগত বিদ্বেষের মত অপরিপক্ক বিষয়। বস্তুত ইসসামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হলো বিশ্বের স্তষ্টা আল্মাহ্ তায়ালার গড়া ব্যবস্থা।

অনুবাদः মাওনানা আব্দুল জাউয়াল
3. অर्थनीতিः উफ্দেশ্য ও サुर, ডः बाকিন হোসেন, পৃঃ ১১-১২।
২. পৃর্বোজ, পৃ: ৫৭।
৩. পৃর্বোক পৃঃ ৭৯-৮০।
 ইরত্তোকাত এর पर्ष উপকৃত হउয়া -बनूবাদক
৫. बल-বিদায়া ওয়াन्-निহाয়া, ৫ম ચง, পৃঃ ৬৪।
৬. তরজুমানু কুর্ান, ২য় থও, পৃঃ ১৩২।

মধ্যপ্রাচ্যসহ যে কোন দেশ্রে ভিসার প্রসেসিং দ্রুত কর্নার



##  FAMIRA OVERSEAS

## Recruiting Licence No.-RL-F-178

Phone Off-243561, 281067, 243567, 237346 Res. 418021 Tlx-632162 CONTL JB FAX-880-2-863379, 863170, 863317, 405853
$8 / 2$ Purana Paltan, North-South Road, Dhaka-1000 G. P. O. Box No. 854 Dhaka

## आমরা যারের উब্অরস়র



নীল आাকাশের র্রপাপী চौদৌয়ার নিচে आর সবুষ্জ গালিচার এ পৃথিবীর বুকে পবিত্র কুর্রজানের পর সর্বাধিক নির্ডরযোগ্য ও প্রামাণ্য গ্রন্থ হলো সহীহ জাল বখারী। হিকরী प্রিতীয় শতাব্দীর এক অণজন্মা মহা পুরুষ， হাদীসের ক্ষেত্রে এক बগত় ब্েোড়া নাম ইমাম মোহাশ্ষাদ বিন ইসমাইন এর जनবদ্য बবদান এই গ্থন্থ। এই সংপ্কিপ্ত নিব届 ইমাম বূখারী সশ্পকে কিঞ্চিত আাোচনার প্রয়াস পাবে।।

ইমাম বুখারীর পুরো নাম आবু জাদ্দূম্মাহ্ মোহাম্যাদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনে মুগীরা ইবনে，বারদিযবা জাল বুখারী। হাদীসের জগতে তিনি＂জামিরুন্ন মোমেনীন’ উপাধিতে ভূষিত। তার পিতা ইসমাঈন একজন বিশিষ্ট মুহাপ্দিস，থোদা ভীরু ও ন্যায় পরায়ন ব্যক্তি হিলেন। প্রচুর ধন সশ্পদের অধিকারী হওয়া সত্乛্𧰨েও তিনি ভোগ লিক্সা B লোভ নানসাকে ঘৃণা করতেন। সশ্পদের মোহ তौকে স্পশ্শ করতে পারে নি কখনো। জনৈক মুহাপ্দিস বর্ণনা করেন যে，জামি ইমাম বুখারীর পিতা ইসমাঈলের অন্তিম মুহূত্তে তার মুমুর্ষ কণ্ঠে তনেমি，জামি প্রচূর ধন－সম্পদের মাপিক ছিলাম，অনেক সম্পদ রেথে গেনাম। কিন্ত্র জাन হামদুলিম্মাহ् তাতে বিन्मूমাত্র সল্পিপ্ধতার অবকাশ নেই। তার এই উক্তি থেকে স্প্ষ প্রতিয়মান হয় যে，ইমাম বুখারীর রক্ত দেহ ও মচ্তিক কেমন পুত হালান উপকরণে গiঠিত হয়েছিল।

ইমাম বুখারী ১৯৪ হিজরীর ১৩ই শাওয়ান ఆক্রবার বাদ জूমা ঐতিহাসিক বুখারা শহরে জন্ম সাড করেন। শিঔ কানেই তিনি পিত্র ল্নেহ থেকে বপ্তিত হন। তাই

মুহাম্মাদ মুহ্রিউদ্ফীন
তার মমতাময়ী মাতা তান্ন লালন পানন B প্রাथমিক শিষার দায়িত্বার গ্রহণ করেন। ইমাম বুখারীর মাতা অত্তন্ত ধর্মনিষ্ঠ， পুণ্যবভী ও বিদুষী হিলেন। শিঋ কানে ইমাম বুখারী দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেমেহিলেন। এ দুই্ঘটায় তার প্রতি মায়ের মমতা উথলে ঊঠन। তিনি শোকাহত হ্রদয়ে জাল্মাহৃন দরবারে তার দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দেয়ার জন্য आাকুল প্রার্থনা জানান। মাত্ হদয়ের জাবেগ কাতর প্রার্থনার ফলে জাঞ্মাহ্ তার দৃళ্ শক্তি ফিরিয়ে দিয়ে এত ठীক্ষ ও প্রখর করে দেন বে，ইমাম বুখারী তার অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রম্থ ＂তারিvে কাবীর＂রচনার কাজ চौদের आনোতেই সমাপ্ত করেন। স্নেহময়ী মাতার তত্বাবধানে ইমাম বুখারী স্থানীয় শিক্ষাহণে অত্যস্ত কৃতিত্বের সাথে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তিনি হিলেন অত্যস্ত তীক্ষ মেধাবী，বিরম প্রতিভা ও প্রত্যৎপন্ম মতিত্নের এবং বিশ্ময়কর ম্মরণ শক্তিন অধিকারী। মাত্র দশ বएর বয়সে তিনি জাব্দুম্মাহ বিন মোবারকের সম্ত কিতাব মুখ্ত করে ফেলেন। তখন থেকে তॉর মনে হাদীস চর্চার এক অদম্য শ্পৃহা জাগ্গত হয়। তিनि निखে বর্ণনা করেন যে，＂্ামি মক্তবে শিষ্ষাবস্থায়ই হাদীস চর্চার প্রতি অনুপ্রাণিত হই＂

প্রাথমিক শিক্ষা শেষে ইমাম বুখারী বুখারা নগরীর স্বনামধন্য মুহাপ্দিস গণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে হাদীস চর্চায় বৃত হনু। হাদীস চর্চার সৃচনাতেই তিনি যে চরম অডিজ্ঞতা B পারদর্শিতার পারাকাষ্যা দেখিয়েছেন নিন্নের ঘট্না থেকেই তা বুঝা याয়ः

বোখারা নগরীর এক থ্যাতিমান

মুহাদ্দিসের দরসে হাদীসে তিনি নিয়মিত অংশগ্হহণ করতেন। অन্যান্য সকলেই হাদীস নিখার প্রতি চরম গুরুত্ব জারোপ করনেও ইমাম বুখারী সেদ্কিকে মোটেই ডুক্ষেপ করতেন না তিনি হাদীস লিথতেন না। এ ভাবে কিছू দিন অত্বিাহিত হওয়ার পর কেউ কেউ তাকে তিরক্কারের সুরে বলতেন यে，তুমি যখন হাদীস লিখए না তাহলে অনর্থক সময় নষ্ট করে লাড কি？তদুত্তরে ইমাম বুখারী বশলেন শে，আাচ্ছা তাহলে তোমরা বে সমষ্ঠ হাদীস লিVেছ প্রত্যেকেই তার এক এক কপি হাতে নাও এবং সম্শ হহাদীস জাদ্যোপান্ত জামার কাহ থেকে তুনে জাপন জাপন কপি সংশোধন করে নাও। ঠিক ঢাই হলো। একই বৈঠকে ইমাম বুথারী ৭০ হাজার হাদীস জদ্যোপান্ত ধারাবাহিকভাবে অनিয়ে দিলেন এবڭ উপস্থিত সকন্েে জাপন জাপন কপি সংশোধন করে নিলেন। তথন তার বয়স মাত্র ১৬ বচর।

১৬ বছর পর্যস্ত ইমাম বুখারী জন্মভূমি বোখরার মোহাদ্দিসগণের কাহেই হাদীস শিক্ষা করেন। ২১০ হিজরীতে ল্নেহময়ী মাত•ও ভাই आহমদের সাথে বিদেশ পর্যটনেের প্রথম পদঙ্ৰেপ হিসাবে মকাবিমুখে রওয়ানা হন। মকায় হষ্জ পালনের পর মা ও ভাইই দেশে ফিরে জাসেন। কিন্তু ইমাম বুখারী হাদীস শাজ্ম্র জারো অধিক বুৎপত্তি মাভের জাকাংখায় পবিত্র মক্কায় থেকে যান। মক্কার প্রতি যশা বড় বড় মুহাপ্দিস গণের কাহে দুই বছর যাবৎ হাদীস শিক্ষা লাড করেন। পরবত্তীতে যথাক্রমে মদিনা বসরা，কুফা－ বাগদাদে হাদীসের উচ্চ জ্ঞান মাড করেন।

ইমাম বুখারীর হাদীসের উস্তাদগণের

মাঝে উশ্লেখযোগ্য হলেন，আাদ্মুাহ্ ইবনে মুহাষ্পদ মুসনাদী，ইবরাহীম ইবনে জাশ’জাহ，মোহাম্মদ ইবনে সানাম বয়কাन্দী，জাঞ্লামা হহমাইদী জাবুন অनীদ， জাহমদ ইবনে জারযাফ，জাবদুল্মাহ ইবনে যোবায়ের প্রমুখ।

ইমাম বৃখারীর বাগদাদ গমনের সাথে সাথে সম্গ নগরীতে ব্যাপক সাড়া পড়ে यায়। তৎকাপীন খেলাফতে জাব্বাসিয়ার রাজধানী বাগদ়াদে ইমাম আহমদ＇ইবনে হাম্ন সহ বড় বড় মোহাপ্দিসগণ একত্রিত হন এবং ইমাম বুখারীর সাথে তারা পরীক্ষা মূলক আনোচনার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এ পর্যায়ে বাগদাদের খ্যতি সম্পন্ন দশ জন মুহাদ্দিসকে নির্বাচিত করা হয়। ऊॉরা প্রত্যেকে দশটি করে হাদীসের，সনদ ও মতন উলট পানট করে মোট একশত হাদীস ইমাম বুখারীর সামনে পেশ করেন। ইমাম বুখারী প্রত্যেকের প্রতিটি হাদীসের ডূল বর্ণনা ও পরে তার সঠিক সনদ В বিখ্ট মত্ এক এক করে ধারাবাহিকভাবে বিময়কর পারদর্শিতার সাথে পেশ করেন। উষ্ধেথিত घটনা থেকে প্রতিয়্যমান হয় যে， খোদা প্রদত্ত শৃতিশক্তির অধিকারী ইমাম বুখারীকে জাপ্মাহ্ পাক ইলমে হাদীসের জন্যই সৃস্টি করহিলেন।

হাদীস সंৎকলन ও ষর্মীয় অনুভূত্তিতে ইমাম বুখারী হিলেন অত্ত্ত সতক। তাঁর জাখলাক－চরিঁত্র ও বিশ্চচতার ব্যাপারে কোন রকমের সন্দেহ সৃষ্ িতে পারে এমন সব আচরণ থেকে তিনি সর্বদা সতক্ক হিলেন। প্রয়োজনে যে কোন ধরণের পার্থিব স্বার্ব ．ত্যাগ করতেও তিনি মোটেই কুঠ্ঠাবোধ করতেন না।

एাত্র জীবনের একটি বিম্যক্র ঘঁটনা। একবার তিনি এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা সংগে নিয়ে সমুদ্র পথে রওয়ানা হন। পথি মধ্যে সাধুবেশী এক কপট ব্যক্তি ইমাম সাহেবের সাথে বন্ধুত্বের সম্পক গড়ে ঢোলে এবং কথা প্রসঙ্গে ইমাম বুখারীর নিকট এক

হাজার স্বর্ণ মুদ্রা জাকার কथা बেনে ফেনে। এক সময় সেই ধূর্ত বন্ধুটি ঘুম থেকে উঠে হঠাৎ সজ্জোরে চিৎকার দিয়ে বলতে থাকে， জামার এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা চুরি হয়ে গেহে। জাহাজ্জে তখন এক চাঞ্ধ্য়কর অবস্থার সৃষ্টি হয়। শুরু হয় ব্যাপক তপ্মাশী। ইমাম বুখারীর ধূর্ঠ বঞ্ধুর দুরডিসপ্ধি বুঝতে বাকি রইল না। তিনি ডাবলেন，এই পরিস্থিতিতে তার সত্য কथায় কেউ কান দিবে না। বরং তার কাহে স্বর্ণ মুদ্রা পাওয়া গেলে তা’ হবে তার বিশ্থস্থতার প্রতি এক দূরপনেয় কনংক। কিংকर্তব্য বিমূঢ় ইমাম বুখারী হাদীস শান্চের ইজ্জত রষ্ষার খাতিরে মুদ্রার তোড়াঢি স্তুর্পণে সমুদ্র গর্ভে নিক্ষেপ করেন।

এ ঘটনা হাদীসের প্রতি ঢॉর সুগডীর প্রেম $B$ পার্থিব সম্পদের মোহহীনতার অত্যুষ्छ প প্রমাণ। তিনি সনদসহ ৬ অक्ष হাদীস．মুখস্ত জানতেন। তদूপরি সহীহ， গায়রে সহীহ হাদীসের মধ্যে পার্থক্য বিধান ও হাদীসের দোষ ত্রুটি যাচাইয়ের মত সুকঠिन কার্মেও প্রবল উৎসুক্য B পারদশ্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। হাদীস বর্ণনায় তौর সততা，সাধুতা，বিস্ত্ততা， ন্যায়পরায়নতা，শৃতিশক্তি ইত্যাদি বিষয়ে ऊौর কোন তুননা হয় না।

एয়থানি হাंদীস ভাভাভের व্রেষ্ঠতম হাদীস গ্গ্থ সহীহ जাল বুখারী বিশ্ব বাসীর জন্য ইমাম বুখারীর এক অनूগ্গহ B তूলনাহীন অবদান। সুদীর্ঘ ১৬ বহর অক্সান্ত সাধनা করে তিনি এ জগৎ বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থটি সংকলন করেন। एয় লক হাদীসকে

## আমান্ন দেণ্শেন্ন চালচিত্র

 （ ১৩ পৃঃ পর）জनগণের অর্থে সালিত পালিত যে সরকার সেই সরকার যमি উন্টৌ জনগণের স্বার্থের বিরুद्氏ে কাজ করে তবে তার প্রয়োজনীয়তা आাদৌ অবশিষ্৪ बাকে কি？সরকার এ প্রশ্লের यদি কোন সদুত্তর না দেন তবে ইসনাম প্রেমী জনগণকেই বুক ডরা ঈমান নিয়ে সরকারের মুখোমুখি দাড়িয়ে এর কৈফিয়্য নিতে হবে। কেননা গণতান্ত্রিক সরকার নাকি জনগণের

বিখ্ধ্ধতার কళ্বি পাথরে যাচাই করে ১০৮২ টি হাদীস ঢ্ারা তিনি এ মহান গ্রদ্হঢ অনংকৃত করেহেন। প্রতিটি হাদীস गিथার পূর্বে গোসল করে নিতেন এবং দু’রাকাত সালাত জাদায় করে হাদীসের বিষ্ধ্ধতার প্রতি পূর্ণ निচয়তা 3 निर्মन মানষिক প্রশান্তির পরে এক একটি হাদীস তিখতেন। বুখারী শরীফ সংকলনের দীর্ঘ ১৬ ব巨র यাবৎ তিনি ধারাবাহিক্ডাবে রোबা রেথেহিলেন। জসাধারণ সাধনা ও সীমাহীন অষ্যাবসた্য়র বদৌলতে ইমাম বুখার্রী রসূলের প্রিয় জামানতকে পরম বিশ্পস্থতার সাথে সঞ্থহ করে গোটা মুসলিম উপ্মাহর্র জন্য এক অভাবনীয় কন্যাণ সাষন কর্রে গেছেন। তাই সমগ্গ জগত চিরদিন তার্ন এই बবদানের কথা পরম কৃতজ্ঞতার সাথে অরণ করেছে ও করবে।

ইসলামী জগতে এই পূণ্যসীল ইমামুন মোহাদ্দিসীন জাবু आবদুহ্মাহ্ जান বুথার্রী ২৫৬ হিজরীর পহেনা শাওয়াল ঈमूন ফিত্রের রাত্রিতে প্রায় ৬২ বহর বয়সে সমরকন্দ যাওয়ার পথে খরতহগ নামক স্থানে গোটা মুসতিম মিপ্মাতকে শোক সাগরে ডাসিয়ে．জাপন প্রতিপানকের সান্নিষ্যে চনে যান।

সূর্य যতোদিন উদিত হবে এবং বিচ্ছূরিত হবে প্রডাতের জানো，শিশিন র্রাত নীল জাকাশে ঝুলত্ত থাকবে সিতারার মানা， ততো দিন বিশ্ব মানব তোমায় অ্মরণ রাখবে। হে ইমাম বুখারী！হে মুহাদ্দিস্গণের ইমাম！

তোমার উপর বর্ষিত হোক আাম্মাহৃর অফুরন্ত রহমতের অঝোে ধারা।

निকট দায়ী，তাদরকে নাকি জবাবস্দিহे করতে হয়।

কোথায়，কোন বলয়ে পুকিয়ে জাহে মুসলমানেরা，জার দ্বিষা－६ন্দ নয় তোমার পৃর্বসূরীরাতো খলীফা উমর（রাঃ）এর মত মহামানবের সামনেও সাম্যের খাতিরে কৈফিয়ত নেয়ার बन्য দॉড়িয়ে বেতেন， তোমরা তাদের পথই অনুসরণ করবে এটাই স্বাভাবিক। নির্ভিক．চিত্তে জোর কদমে এগিয়ে জাসো জার দেরী নয়।

## ক্ষমা নেই <br> মোহাষ্দদ আলী

পুশ্পিত এই সৌধের কাহে কোন হায়েনার দল, হিংস্ততায় ঋত-বিম্র কেন আ্র পবিত্র মহল। ক্ৰস্ত দূপুরে ব্যন্ত প্রহরে কাদের হাত্ড়ী দিয়ে অড়বাদীদের কালো হাতের ইথগিতে জাधাত কর্রল পবিত্র মসষ্টিদের গায়, ভেঙ্গে ভেজ্গে દুলায় পুট্টিয়ে দিল হায়। কেন হিলো লেথানে অস্ত্রারী প্রহরীরা? বুলেট-বোমাসহ কেন তারা পালিয়ে গেল ? পণ ক্য়্যাণের অক্্যাণী কারথানা বఅ জার मাল কৃষ্ণসহ সকলে মিলে একই বৈঠকে সিজ্बন্ত निলো, মসधिদ ভাংগত হবে, এখানেই কা্ধनिক রামের জन्म। তোদের নিস্ঠার নেই, তোদের চারদিক অঙ্ধকার সবথান্ন নাগচহ জাথুন, বিশ জूড়ে জাब উঠঠছে তूফান
বেড় কর খুঁ্ে অড়বাদীদের কোথায় লুকিয়েতে ওরা! দু’চোথে অক্ধকার দেখে হয়েহে বেহশ তাইতো তারা করহে চিৎকার মরণের কালে ঝেরাউনের মত বলহে, গামরা করেঘি মহাডুল। এ ওদের হদের কথা নয়, उরে তোদের ফমা নেই। ওদের ঋমা করবে না কোন মুসনমান।

## গরিচः <br> আবদूস সামাদ চৌধুর্রী

মুসপিম তারই নাম
যে করে বিশ্ব প্রভূর জন্য সংযত সণ্গাম। निজ্জকে চিনেছে সত্যিকারেই आা্পার খঁটি দাস সহনশীলতা অর্জন করে কাটায় সে কাল-মাস।
निख্জ ত্যাগী হয়ে সত্যের দাবী মিंটয় সে বারবার জানেম জ্লুম প্রতিরোষ করে থাকেনা নির্বিকার। অশাস্তি জার অরাজগতার শিকার হয় না কভু এক আাষ্পাহকেে সিজ্দা ছাড়া छানে না অन্য প্রডু।
মুসनिম সেই হয়
आপ্পাহ্র র্রাসূল-তর্রিকা সাথে র্রাথে সদা পরিচয়।
নিজে সৎহয়ে সঠিক পথের করে সস্ধান
চলার পথের প্রতিবন্ধক সব ভেজ্েে করে থান খান।
মিথ্যার সাথে পরাজয় সেত অবিশ্বাসীই জানে সুযোগমত সত্য মিথ্যা উভয্ব তাহারা মানে।
ষিশ্বাসী হয় সর্বকানেই সত্যের উপাসক
সত্য ছাড়া সকল কর্ম জানে সে নিরর্থক।
এই কি মুসলমান
সারা বিশ্বের প্রলোভন যারে করে থাকে হতমান। মুসলিম সেতো নির্নোভ হবে, পার্থিব বাসনা থাকবে না তার ওয়াদা প্রডুর্র বিশ্বাস কর্রি গতি হবে দুর্বার।
প্রजু⿸্ক কडু হবে নাক দীল छানে সে মুসলমান গোট। দূনিয়ার রাজত্ব তাব্র থোদায়ী সে ফর্রমান। এত বড় কাজ পেয়ে সে কি কভू হতে পারে প্রমদক হয় যদি তবে মুসলিম নাম হবে যে নিরর্থক।

বেফাকুল মাদারিসিল জারাবিয়াবাাংলাদhশ (বাংলাদেশ কওমী মাদ্রসা শিষ্মা বোর্ড) এর পক্ষ হতে ইসলামী জাদর্শ ও



অতএব সকন মఆমী মাদ্রাসায় অত্র বই পুস্তক সমূহ পাঠ্য করার জন্য এবং অন্যাन্য বই পাঠ্য না কনার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছ।
(মাওলানা) জাবদুন জব্বার সাদার্রণ সম্পাদক

বিঃদ্রঃ সার্বিক যোগাযোগঃ কওমী পাবলিকেশন্স ১৫৪, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

(6) आः রহমান,

চोদাখালী,
পাইকগাছা, খুলনা।
প্রশ্নঃ যে, বন্ধুর সাথে সাক্ষাতের সময় সালাম দিলাম তার থেকে বিদায়ের বেলা ঢাকে সালাম দেয়া জায়িয কি ?

উত্তরঃ নাজায়েয তো নয়ই বরং বিদায়ের সময় সালাম দেয়ায়ও সুন্নাত। হাদীস প্রমাণ করে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বিদায়ের সময়ও সালাম দিয়ে বিদায় নিতেন। आপনি যার সাথে সালাম দিয়ে সাক্ষাৎ করলেন, কথা বললেন, বিদায়ের বেলায় গোমরা মুথে মুখ বুঝে বিদায় নিলে সে স্বাভাবিকভাবে ভাবতে পারে, হয়তো তৗর কোন আচরণে ও কথায় आপনি কষ্ঠ পেয়েছেন, अসন্তুষ্ঠ হয়েছেন। বাশ্তবে এমন কিছ্ না ঘটলেও এই চিন্তা তার মানসিক যন্ত্রণার কারণ হতে পারে! यতি आপনি সালাম দিয়ে হাত মিলিয়ে হাসি মুখে বিদায় নেন তবে আপনি যে তौর আচরণে «ষষ্ট পাননি বা অসণ্ধুষ্ঠ নন এ কथা সে সহজ্জে বুঝতে পারবে এবং যা তার মানসিক প্রশাস্তিতে সহায়ক रবে! তাই বিদায় বেলা সালাম দেয়া নৈতিক দায়িত্বও বটে।
(.) মো: आः কাইয়ুম,

ঝনঝনিয়া-বাশবাড়িয়া ইসনামিয়া মাদ্রাসা,
টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ।
প্রশ্নঃ (ক) জামার হাতা কনুইর ওপরে জড়ানো অবস্থায় নামায় আদায় করা জায়িয কি?
(খ) নামাযের নিয়ত করার সময় आরবা রাকাতি, হালাছা রাকাতি যেমন বলতে হয় ‘অনরূপভাবে দু’রাকাতের বেলায় ‘রাকাতাই’ শব্দটি উল্লেখ করা জরুরী কি?
(গ) এমন রোগ হয়েছে যার থেকে মুক্তির জন্য ডাক্তার ধুমপান করার পরামর্শ দিলে তখন ধুমপান করা জায়িয হবে কি?

উত্তব্রঃ (ক) জামার হাতা কনুইর ఆপরে জড়ানো অবস্থায় নামায आদায় করা না জায়িয নয়। ত<ে নামাযের আদবের খেলাপ। ইচ্ছাকৃত এমন করা অবশ্যই দৃষ্টিকট কাজ। নামাযের সময় খুটি নাটি সব ব্যাপারে স্র্ক থাকা চাই। নামাযের ছোট একটি আদবকেও ইচ্ছাকৃত বর্জন করা ঠিক নয়। মনে রাখা চাই, ঈমানের পরে নামাযই সর্বাপেক্ষা পূণ্যময় ও গুরুত্বপূর্ণ ফরজ ইবাদত।
(খ) নামাযের জন্য নিয়াত ফরয এবং শর্ত বটে তবে (প্রচপিত নিয়মে) দু’, তিন ও চার রাকাতের কथা উজ্পেথ করা করুরী নয়। যারা आরারী ডাষার অর্থ বুঝেনা তাদের জন্য বাংনায় নিয়ত করাই উত্তম। নিয়াত মানে ইচ্মা করা, তাই যে পর্যায়ের যে কয় রাকাজাত নামায জাদায়ের ইচ্ঘা নিয়ে দাড়িয়েছেন এটাই জাসল নিয়াত। এর পরে তা মুথে উম্মেখ না করমেও হয়। ইচ্ছাই জাসল নিয়ত। ধরুন, জোহরের নাযান ऊুনে মসজিদের দিকে রওয়ানা দিয়েছেন জামাতে নামাय জাদায়ের উস্দেশ্যে। জাপনি অবশ্যই জানেন যে, জোহরের ফরয চার রাকাত। ঢাই बামাতের সাথে কাতারে দাড়িয়ে জোহরের চার রাকাত ফরয নামাय জাদায়ের কথা নতুনডাবে উম্লেখ করার প্রয়োষ্জন হয় না। কেননা জাপनি মসষ্টিদে গিয়েহেনই এই উস্দেশ্যে। এটাই आসা নিয়ত।
(গ) সাধারণত ধুমপান করা মাক<্রাহ এবং কোন কোন পর্यায়ে হারাম। ধুমপান দ্বারা यদি জাপনি বিড়ি, সিগারেট বা एক্কা সেবন বুঝেনও বুঝিয়ে থাকেন তবে মনে রাখতে হবে, এসব তৈরী করা হয় তামাক দ্দারা। জার তামাক হারাম ব্যু নয়। ধুমপান করা যখন নেশার পর্যায়ে পৌহে এবং যখন ধুমপানের দুর্গন্ধ অন্যের কষ্টের কারণ হয় তখনই কেবল তা হারাম হয়। এছাড়া ধুমপান সর্বাবস্থায় স্বাস্যের জন্য কতিকর। তবে এমনু কোন রোগের কথা জামাদের জানা নেই যার একমাত্র প্রতিষেধক ধুমপান। এর বিকক্প কোন ঔষধ অবশ্য জাছে যা জাপনার ডাক্তার সাহেবের জানা নেই। ষুমপান না করানোর জন্য যদি রোগী মারা যাওয়ার উপক্রম হয় এবং এ-ই এর একমাত্র প্রতিষেধক হয় তবে সেক্া জানাদা। এব্যাপরে অভিজ্ঞ কোন মুফততী এবং মৃমিন চিকিৎসা বিজ্ঞানীর সাতে পরামর্শকরে নিনে ভালো হয়। কেননা, ঈমান ও आমনের প্রশ্নে সাফক্য সংশয় থেকে বেচে থাকা চাই।
( মোঃ হাসান জাनी,
খাজুরা বাজার,
যশোহর।
প্রশ্নঃ গ্রামের লোকেরা মনে করে, নওশাসহ মাত্র তিনজন লোক বরযাত্রী হওয়া অশ্জভ এবং অমংগলজনক। জাসলেই কি তাই?

উজ্ত্রঃ आসলে তা নয়। এটা একটা কুসংঙ্কার, ইসলামে এর কোন অశ্তিত্ব নেই। এসব হিন্দু সমাজের রোহম यা অতি ধীরে কালক্রমে হিন্দু মুসলিম পাশাপাশি বসবাস করার কারণে জামাদের সংক্কৃতিতে অনুপ্রবেশ করেছে। কুরজান ও হাদীসে এর কোন প্রমাণ নেই। দিন-ফণের বেনায় ওভ অশ্ড বনে ইসনামে কোন বিধান নেই। জামাদের দেখতে হবে, আমাদের সব কাজ সুহ্রাত মুতাবেক रচ্ছে কি না। কেন্নनা या সুন্बাত তাই आমাদের জীবনাচারের মূন উপাদান। ব্যবহারিক জীবনে সুন্মাতের অনুসরণ করার জন্যই পরিচয়ে जামরা মুসলমান।
(.) মোঃ মিজানুর রহমান, সেনহাটি যাকারিয়া মাদ্রাসা, দিঘলিয়া, খুলনা।
প্রশ্নঃ (ক) ওরশ শব্দের অর্থ কি এবং 'ওরশ' নামের অনুষ্ঠান করা শরীয়াতের দৃষ্টিতে জায়িয কি?
(থ) আষ্মাহ্ পাক आদম (আঃ)কে জারবী ভাষায় ক্া বলার যোগ্যতা দিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। আমর তौরই সস্তান হয়ে বাংলাডাষায় কeা বলি কেন এবং কিডাবে ডাষার মঠেে বিডিন্নতা ও পার্থক্যের সৃষ্টি হয় ?

উত্তন্রঃ (ক) ওরশ একটি आরবী শব্দ। এর জাডিধানিক অর্ব বিবাহ-উৎসব, বর-কনের বাসর যাপন ইত্যাদি। ওরশ শব্দটি সব সময় বিবাহ সম্পর্কিত উৎসব অর্থে ব্যবহৃত হয়। ওরশ ঘারা যে কোন ধরণের উৎসবকে বুঝায় না। তাই आরবীতে নতুন বরকে ‘‘রারী’ এবং নব-বধুকে ‘আরীসা’ বলা হয়। জামাদের এই উপমহদেশে ওরশ অর্থে প্রচলিত যে অনুষ্ঠানকে বাঝায় তা আরবী অডিধান ও সাহিত্যে খুজ্জে পাওয়া যায় না। এর ঘারা প্রমাণিত হয় যে, এই অনুষ্ঠানটি অবশ্যই आমাদের নিকটবর্তী যুগে কোন অনারব ব্যক্তি आবিকার করেছেন। শরীয়াতের কিতাবে এবং ইসলামের প্রথম থেকে এক হাজার বছরের ইতিহাসে এ্র কোন অস্তিত্ব খুজ্জে পাওয়া যায় না। বর্তমানে ওরশের নামে যা হচ্চে তা আাষ্মাহ্র রাসূল, সাহাবীগন ও তাদের পরবর্তী ঈমামগণের কবরকে কেন্দ্র করে অনুরूপ কোন অনুষ্ঠান এখনও কোথাও হয় না এবং অতীতেও रতো না।

প্রচন্সিত 'ওরশ' একটি তথাকথিত অনুষ্ঠানের রূপ নিয়ে কবে থেকে জরু হয়েছে এর নির্ভরযোগ্য-সঠিক তথ্যের কোন উझ্দেখ কোথাও পাওয়া যায় না। কোন বুযুর্গ তौঁর কবরকে কেন্দ্র করে ওরশ জাতীয় কোন অনুষ্ঠান आয়োজন করার आদেশ দেওয়ারও কোন প্রমাণ নেই। অन্যদিকে রাসূমুম্মাহ্ (সাঃ) তौর জীবনের অস্তিম মুহূর্ডে যে কয়টি কথা অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে উন্মৎকে বনে গেছেন তা ছিল, "কোন অবস্থাতেই তौর কবরকে যেন এবাদাতের স্থানে পরিণত করা না হয়।" তিনি আরও বলেছেন, "ইয়াহুদী এবং খৃস্টানরা নবীগণের কবরকে এবাদতগাহে পরিণত করে আল্মাহ তা’আালার অভিশাপ গ্র্ত হয়েছে।"

ওরশ নামক যে অনুষ্ঠানটি জামাদের দেশে 'পবিত্র' 'মহাপবিত্র' ব下ে পালন করা হয়, তা आদৌ কোন ষর্মীয় অনুষ্ঠান নয়। এসব এক শ্রেণীর বাটপার ধরণের কুমতসবী মোকের এদেশের সরল মানুষের ধর্মীয় দুর্বলতার সুযোগে তাদের গাটের পয়সা হাত করার ফौদ। 'ওরশ' এখন সম্পূর্ণরূপে বাণিষ্যিক ব্যাপার সাপার। সুতরাং এসব অनুষ্ঠানে শরীয়াত গर্হিত কোন ক্রিয়া কর্ম হওয়ায় आচার্যাবিত হওয়ার কিছ্হ নেই। কোন बবস্থায় একে ইসলামী
 সর্বাংশ শরীয়াত গর্হিত কাজ।
(খ) आম্মাহৃ পাক যে আদম্ম (জাঃ)-কে आরবী ভাষায় কथা বনার যোগ্যতা দিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিনেন বা তিনি যে আরবী ডাষায়ই কথা বসতেন এর সমর্থনে কোন ঐতিহাসিক নির্ভরযোগ্য उথ্য নেই। অনুমান করে বলা হয় যে, তিনি যেহেতু জান্মাত থেকে সরাসরি পৃথিবীতে আগ়মন করেন, জার জান্মাতের ভাষা আরারী হতয়া হেতু তौর ভাষা আরবী হওয়াই স্বাভাবিক। তবে একথার পন্ষে প্রমাণ্য দলীনের খুবই অভাব। আর ভাষা সৃষ্টির ইতিহাসেরও ওই একই অবস্থ।। মাত্র কয়েকটা ভাষাবাদে সবডাষায় মানুষ শতাব্সি শতাব্Mি পূর্ব থেকে কথা বনে জাসছে। সে সময়ের কোন মানুষের হাতে নেই। কবে থেকে ভাষা লিখিত রূপ নেয় এর ইতিহাসও অনেকাংশে অক্ধকারাচ্ছন্ন। জার কোনৃ কোন্ ভাষায় কবে থেকে মানুষ কथা বল্েে াসছে এর ইতিহাস জাবিষ্巾ার করা তো গবেষণারও উর্ষ্বের ব্যাপার। তবে প্রধান প্রধান ভাষাসহ সব ভাষার মধ্যে আরবীর একটা দখল অক্ষ্য করা যায়। এই সূত্র ষরে অনুমান করা হয় যে, আারবীই পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা। ভাষা সৃষ্টির রহস্য আম্মাহৃর একটি অপার কুদরত। ভাষার বিভিন্মতা যে পারস্পরিক পরিচয়ের সুবিধায় করা হয়েহে তা পবিত্র কুরআন দ্বারা প্রমাণিত বিষয়।
(2) হাফেজ মোঃ নুরুল্ল জামিন (यশোরী),

বাশবাড়িয়া মাদ্রাসা,
টূঙ্গিপাড়া,
গোপাল্গগঞ্জ।
প্রশ্নঃ শহীদ হাযেজ মোঃ নুরুল করীমের জীবনী জানতে চাই।
উত্তব্রঃ ডিসেষ্র ১৯৯২-সংথ্যার প্রশ্নোত্তর দেখুন।
(2) মোঃ যাকারিয়া,

সেনহাটি যাকারিয়া দারম্শ উনুম মাদ্রসা,
দিঘলিয়া, খুলনা।
 এক্যানা এবং রাসৃন্ একচন। মোট কथা এক কলেমায় ৫ামরা
 মান্য। তবে এ বাপারে ইমামগণণর মধ্য মত্ডেদ কেন? একই বিষয়ের ব্যাপারে কারও অडিমত হাপান কারও অডিমত হারাম এমন, ককন? স্ত ঢে একটি, তাহলে কার ক্লা ৫ামরা মানব?

উত্ত্রः ইসলামের মৌলিক বিষয় সমূহ্রের ব্যাপার্রে ইমামণণের মধেে"কোন দ্রিমত নেই এবং দিমতের बবকাশও নেই। কেননা তা কুর্ানের জায়াত ও মयবৃচ হাদীস দারা প্রমাণিত। ইামগণ ক্বেব লেই সব ব্যাপারে ইখতিলাফ করেছেন ব্যেব ব্যাপারে কুরজান B शাদীসের অम্পষ্ বিরাজমান। जাশা করি निন্নোক ঘট্নাঢি ঘারা বিষয়াি পরিষ্ছর হর্েে যাবেঃ
 ব্যাপারে রওয়ানা করিয়ে দিয়ে নিি্দিষ একটি श্ হেনের কथा উজ্gেv করে বলে দেন，ঢোমরা স্ৰবাই অমৃক श্থানে গিয়ে জাসরের নামাय बাদায় করবে। সেখানে তদেরকে প্ৗৗহতে প্ৗেহতে জাসরের নামাশের সময় শেষ হয়ে যাবে দেথে সাহাবী দলের একাশ্ বজ্পেন， রাসূন্ম্নাহ্（সাঃ）জমুক স্থানে পৌঘার পর জাসরের নামাय জাদায় করতে বনেছেন，নামাय কাজা হনেও সেখানে পৌঢইই তা জাদায় কর্নত হবে। এই বলে টারা নির্দিষ্থানে না প্ৗৈার পৃর্বে নামাय बাদায় করা থেকে বিরত থাকেন। দ্রিতীয়াশ্ বল্মেন，एযূর（সাঃ）এর একथা বনার উর্লেশ্য হিলো，তিনি ধারণা করেহিলেন，জাসরের সময় थाক্তে জামরা সেখানে পৌহ যাব। এখন ব্যেচ্ম সেখানে প্ৗৗঘার भृर्বে সূর্य ড়বে যাবে তাই ওয়াক্ থাক্ত এখানে নামাय জাদায়． করাই উচিত হবে। কোন অবস্शায়ই নামাय কাচা কর্木া ঠিক নয়। এই বলে তারা সেখানেই নামাय জাদায় করে নেন।

এই ঘটনা রাসৃল（সাঃ）জানার পর তিনি উডয় দলের সিদ্ধান্ত সমথ্থন করেন। টতয় দল রাসৃল（সাঃ）－এর কथার ఆপর ডিতি করে
 এতাবে ইমাম মুজতহিদগণ শরীয়াত্র অশ্প্ট－এক বিষয়ে একাধিক বক্ত্যমূন্ক ব্যাপারে आাোচনা পর্যালোচনার পর গ্রাপ্ত निज निब निर্ভরযোগ্য দনীলের ఆপর डিত্তি করে একটt সিদ্ধান্ত প্ৗৗছার চেষা করেखেন মাত্র। সকলেরই নক্ষ সত্য জারিकার－ সঠিক সিক্ধাষ্ত গ্রহণ। এ প্यাল্রে সকন মাयহাবের সিদ্ধাস্ত বে সঠিক উপরোক ঘট্নাঢিই তার প্রমাণ। কেননা কোন ইমামই মনগড়া দनীল দারা মাসজাना উদ্छाবन করেনनि। সকলেই কুর্ান B शাদীসের ভিত্তিতে কथা বলেছেন，সিদ্ধান্তে পৌছেছেন।

জামাদের দেশের বিচার ব্যব্থার কথাই భরন্ন। অই বিচার ব্যब্যার অ丹ীन बাদাनত ऊুোকে কোন কোন মুকাদামার বেनায়
 नीতिমানার জानোকে ফ্য়সানা দেन। এক বিচারক জাসামীকে निরপরাধ বলেন অन্য বিচারকু অপরাধী বলে সাব্যস্ঠ কর্রেন। একই มুকাদামার জাসামীকে কেউ মৃত্দদ দেন কেউ याবৎछীবন কারাদও দেন，কেহ খানাস দিয়ে দেন।

এবার জামার প্রশ্নের জবাব দিন। একই বিচার ব্যবস্शায়，একই মুকাদামায় এক একজন বিচারকের রায় এক এক রক্ম কেন？


না এসব বিচার ব্যবস্शার জটিলতাও নয় ব্যর্থতাও নয়－বিচার ব্যবস্शার এটাই ম্বাডাবিক এবং প্রত্যেকের ফয়্যসানাই সঠিক ক্নেনা তারা জাইনের জানোকে বিচার করেছেন। একেদ্র জামাদর সর্রশেবে সূপ্রিম কোট্টের রায় বেমন গ্থণব্যাগ্য হিসেবে বিব্চে－তা নিস জাদানত্তর রায়ের বিপরীত হনেও，তেমনি মাযহাবী মাস্ানার

 निঃमল্দেহে বনা यায়। বিষয়ীি জারও ব্তিারিত জালোচনা সাপেঝ। সীমিত পর্রিসরে সংट্巾পে তূলে ধরা হলো কেবল সংশয় बপনোদনের बन्य।
© মুহাপাদ ऊएমান， এমদাদুন উলুম মাদ্রাসা， ধर्मপু，ফणिकहড়ী， চ্ট্যাম।
 বাবহার কর্木া জায়িয কি？
（v）বে জায়নামাযের ఆপর মকা মদীনার ছবি জংকিচ মাকে ঢার ৫পর দাড়ির্যে ইমাম সাহেবের নামব পড়া জায়িয হবে কি？
 গায়রে ৫াদবের বাপার। স্ফারথাनা এক উল্দেশ্যে ব্যবহার কর্木া হয়


 নয়। শে উদ্দেশ্যে দস্ঠারখানা ব্যবহার কর্木া হয় কোন কাগ্জ षারা যদি সেই উব্দেশ্য পুরণ হয় তবে স্ন্নাত জাদায় হয়ে यাবে বढঢ゙। তবে কোন
 বনা यায়। কেননা，ইনমের সাথে কাগজ্জের সי্পক্ক সুগডীর। তাই কাগচ্बে মর্বাদা অপরিসীম। या সড্যতারও অश्干।

বর্তমানে কাগজ্बের বएন ৫ বए প্রকার ব্যবহারের কারণে






 म্ञाরখাनারূপে ব্যবহার করা জায়িয হলেও নির্দোষ নয়।－बবশ্যই जাদবের গেলাফ। এর ঘারা একদিকে ব্বেমন সুহাত হিসেবে

 जনুচি। মানুষ সক্ল প্রাণীর মধ্যে সम্মানীত হө্যার কারণে তার एবি ঢোনা না জায়িয হও্যার বহ কারণের এঢ্টি একটি। মনে হয়，




থেকে বিরত থাকা উচিত। মসজ্িদ জপ্রাণী হওয়ার কারণে তার ছৃবি তোলা যায়। তাই বলে কোন অবস্থায় এর অসম্মান করা যায় না। যে সব জায়নামাযে এই সব পবিত্রস্থানের ছবি দেথা যায় তা ক্রয় করা থেকে বিরত থাকা চাই। তবে যেহেতু কোন ইমাম বা নামাयী ব্যক্তিই বাইতুল্লাহ্ ও মসজিদুন্মববীর অসশ্মান করণার্থে এর ওপর বসেন না বা দাড়ান না তাই এর ওপর বসা না জায়িয হবে না। তাহাড়া জায়নামাযের ওপর অo্ণকিত ছবি মক্াা ও মদীনা শরীফের সেকেলে হলেও আসলে তাই কিনা তাও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা দরকার।
(ে) মোঃ জাদ্দুর রাপ্জাক,
গ্রামः ফুলবাড়ী,
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।
প্রশ্নঃ (ক) নারী হরণ ইসলামে নিষিদ্ধ এবং কঠিন পাপ। কিস্ত্র আজ সমাজের কোন কোন লোক নারী হরণণর পর তা প্রেম অডিসারে রূপান্তরিত করে হরণের হয়রাণী থেকে রক্ষা পাওয়ার উঙ্দেশ্যে। এভাবে তারাঃনারী হরণ করে সমাজ থেকে বহ দূরে কোথাও নিয়ে হরণকৃত নারীর সাথে এক্তবাস করে। এসব শরীয়াতের দৃষ্টিতে বৈধকি?

## (খ) কোর্ট ম্যারেজ বৈধকি ?

উন্তর্রঃ (ক) শরীয়াতের দৃষ্৪িতে নারীসহ যে কোন নোকে হরণ করা কঠিন ও কঠঠার অপরাধ। आমাদের দেশের প্রচপিত আইনেও এর জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা। ইসলামে বয়স্কা নারীকে হরণ করা জেনা করার সমান। पতএব এর শাস্তি কত কঠিন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিযাহের পূর্বে গায়রে মোহরিম নারী পুরুষের একত্রবাস কোন অবস্থায় বৈধ নয়। তাদের প্রতিটি মিন মানে এক একটি ব্যাভিচার। এই মিলনের ফমে সস্তান জন্মনিলে তা হবে জারজ সন্তান।
(খ) नিদিিষ্ট সংখ্যক সাক্ষীর সামনে বয়প্রাপ্ত পুরুষ এবং বয়প্রাপ্তা নারী একে অপরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে নেয়ার সণ্মতি প্রকাশ করলে বিবাহ বৈধ বলে বিবেচনা করা হয়। কোর্ট ম্যারেজের অনুষ্ঠানে এই ব্যবস্থাটুকু থাকনে বিবাহ বৈধ বলে বিবেচিত হবে। এ ব্যাপারে কোন রকমের সন্দেহের অবকাশ নেই।
6. মুহাঃ মিজানুর রহমান,

জমেয়া রহমানিয়া আরাবিয়া
সাত মসজিদ মাদ্রাসা,
ঢাকা-১২০৭।
প্রশ্নঃ ১৯৭৫ সালের ৩রা নডেম্বর থেকে ৭ই নডেষ্বর পর্যন্ত বাংলসদেশে কি ঘটেছিল এবং এই ৭ই নভেষ্বরকে জাতীয় সংহতি দিবস বলা হয় কেন ?

উত্ত্নः ১১৭৫ সালের ৩রা নভেষ্র বিদ্গেডিয়ার খানেদ
 সেনাবাহিনীর প্রধান ম্মের छেনার্রেন छিয়াউর রহমানকে সরিয়ে দিয়ে নিজ্েেকে সেনাবাহিনীর প্রধান খোষণা করেন। এ সময় জেনার্রল



 রয়েছে। ৫ই নভ্যের থ্দকার মোশতাক জাহমদ প্রধান চিরপতি
 দায়-দায্রিত্ব থেকে মুক্তি মাডের গ্রাসাস পান। ৬ নভ্যের বিচারপতি সার্যেম প্রেসিডেন হিসেবে শপথ গ্গহণ করেন। দেশঢির ডবিষ্যত
 মধ্যে তীব্র ক্ষোড দানা বেধে ఆঠঠ। দেশের বিভিন সেনানিবাস লেরে কয়েক ডিগ্গে সৈন্য ঢাকায় চলে জাসে। বিক্ছুক্র সেনারা বক্ধীদশা থেরে জেনারেপ ছিয়ারে মুক্ত করে শানে। জেনারেল өিয়ার নেতৃত্বে সেনাবাহিনী, नৌবাহিনী, বিমান বাহিনী, বিডিয়ার, পুনিশ, जানসার
 छনতার অই মিণিত প্রতিরোধের মুখে খােেদ মোশাররফের বিদ্রোহী দনणि পরাজ্তিত হয়। খালেদ মোশাররফ জনতার রোষাণলে পড়ে निएত হন। ৭ই নভ্যের সিপাইী छनত মিলিত ভাবে বিপ্ব সাষন করেহিম বলে এই দিনরে জাতীয় সংহফি দিবস বनা হয়।

## ভ্রল সংশ্শোধন

গত জনুয়ারী ১৯৯৩ সংখ্যায় প্রশ্নোত্তর বিডাগে ফ্লফিকার আহমাদ এর এক প্রশ্নের উত্তরে লিখিত হয়েছে যে, "বেমন খৃষ্ঠ ধর্মের উৎপত্তি ঘটেছে হযরত ঈসা (জাঃ)-এর ইন্তেকালের পরে।" এখানে‘‘ন্তেকানের’ স্থলে ‘উদ্ধ্ধাগমন’ পড়ত্তে হবে।- এই অনিচ্মাকৃত ভুনের জন্য আান্তরিকডাবে দুঃথিত।
-নির্বাছী সম্পাদক

বিশেষ চিঠি
জাস্সানামু আলাইকুম
প্রিয়ন নবীন বক্ধুরা। সানাম ও ওডেচ্ছা নিবে। এ পর্যন্ত যারা কুপন পুরণ করে পাঠিত্রেए তাদের সকনের কুপন গ্রহণ কন্না হলে।। यারা টিকেট পাঠাওনি, যারা হাপান কুপন ছাড়া হাতে লিখে ঠিকানা পাঠিয়েহ এবং যারা শ্বাক্রর কর্রনি তদেরকেও সদস্য করে নেয়া হয়েরে। এটা তোমাদের জন্য হোট্ট একটা সুসংবাদ নয় কি? आগামীতে যারা কুপন পাঠাবে তারা সক্ষ্য রাখবেঃ

* কুপনের সাথে অব্যবহৃত দু’টাকার ডাক টিকেট অবশ্যই যেন থাকে।
* কুপনের মধ্যে নিিি্িি স্থানে স্বহন্ঠে স্বাক্ষর করবে।
* কুপনের নিচে লেখা কथাগুনো তুমি মানতে পারবে কিনা তা জাগে ভেবে দেখবে।

হাজার হাজার সদস্য জামরা চাই না, চাই সষ্টাবনাময় কিছু উদ্দ্যমী নবীন। তোমাদের সকলের নিজ নিজ শ্রেণীতে প্রথম বিডাগে উত্তীর হওয়া জামাদের কাম্য। তুমি কি অদূর ডবিষ্যতে এই ভ়ূণেে ইসলামের বিষয় ঘটাতে প্রथম সারীর মুজাহিং হতে চাও? তাহনেই কেবল


মাষাস্সানাম পধ্्रिচानद छरंইয়া

## বলতে পারো?

31 কত হিজরীতে রোজা ফরর্জ হয়?
২। রোজা ফরজ হওয়া প্রমাণ করে কুরজানের এমন একটি আয়াতের নাষারসহ সূরা উম্মেথ করে অর্ধ লিখ।
৩। হযরত ওমর (রাঃ) কত হিষরীত ইসলাম গ্রহণ করেন?
81 বাবরী মসজ্জিদটি কত সনে কার শ্মরণে কে নির্মাণ করেন?
৫। "आাজ্রে ఆমর পন্থী পथীক দিকে দিকে প্রয়োজন
পিঠে বোঝা নিয়ে পাড়ি দিবে যারা প্রা্তর প্রাণ পণ,
উষ্র রাতের অনাবাদী মাঠঠ ফস্নাবে ফস্সল যারা
দিক দিগন্ত্ তাদের খুজ্জিয়া ফিরিহে সর্বহারা।"
এই পংক্তি কয়টির রচয়িতা কে?

## সঠিক উত্তর

১। একদা তার জামার आত্তিনের মধ্যে একটি বিড়াল ছানা দেথে রাসূন (সাঃ) কৌতকোচ্ছলে তौকে (বিড়ালের পিতা) জাবূ হরায়রা নামে সম্বোধন করার পর থেকে তিনি সকলের নিকট এই নামে প্রসিফ্ধতা পাড করেন।
২। ইয়াছরিব।
৩। ১১৮৭ সনে।
8। ১৩৮৯ সনের ১৫ই জুন তুর্কী সু্ততান বায়েজিদ।
ब। ইমাম মুহামাদ ইবনে ইসমাঈল বোখারী (রাঃ)
বিঃ দ্রঃ কারও উত্তর সষ্পূর্ণ সঠিক না হওয়ায় কাউকে পুরহৃত করা গেল না।

## তোমর্গা সবাই নবীন মুজাহিদ

৭৬।কে，এম，এবাদूল হক（তুহিন） পिकाः यান্ बমাঃ জাঃ হাকীম খুनনা জালিয়া মাদ্রাসা， খান জাহান आলী রোড，খুলনা।
৭৭। মোঃ আব্দুল আহাস，
পিতাः মরহম পাদ্দুন মজ্িিদ মাঞ্টার， গ্বামঃ বাসুদেবপুর， পোঃ नেওষাবাড়ি， থানাঃ মেসান্দই，জেলাঃ জামালপুর। ৭৮। এস，এম，শামহ－উস－एদা，

পিতাঃ সৈয়দ মোঃ आজ্জিজুল হক， ভাটিথাগড়া，মিঠামন， কিশোরগঞ।
৭৯। মোঃ গোলাম কাদির，
পিতাঃ সোনায়মান মিয়া， গ্রামः দৌলতপুর পূর্বপাড়া， পাঃ কাদিরগঞ， থানাः বানিয়া Eং，হবিগঞ্｜

৮০।মুহাশ্মদ আল্যুম্লাহ，
পিত：बব্যাপক আর্যী মাকবর মোম্মা，
গ্রামः দূর্গাপুর，
পো：গিমাতনা，
থানা：রামপাল，বাগেরহাট।
৮। মীর মোঃ অলী উজ্জামান， পিতাঃ आব্দুস শহীদ মীর， গ্গামঃ শাহাপুর，পোঃ হিলরচিয়া， থানাঃ নিকনী，জেলাঃ কিশোরগঞ্জ।
৮২। মোঃ জাব্দুল্থাহ आল आা্দুননূর， পিতাঃ মৌঃ মোঃ জাপ্গুল হামিদ， রাইতলা，কস্সবা，বি，বাড়িয়া। ৮৩｜মাयহুদা জাক্তার মকী， পिতাঃ মাওঃ आবদুল चায়ের， গ্রামঃ उাপ্মহাত।， পে：ঃ ব্রাম্মহাতা বাজার， নবীनগর，रि，বাড়িয়া। ৮৪। মোহাः সাঁ্যা সুলजানা， भिजः নাও：জাবূ সাঈদ小োঃ ইসমাঈ্， কুकুব থানাढ़ে রলিসিয়া， ৫৫ハ人 চকবাজার， गাকা－১ゝ00

৮৫।মেঃ শরিফুল ইসলাম（শর্রিফ）， পিতাঃ ডাঃ সামসুর রহমান， আাশরাফুম্ন উলুম（বয়ঙ্ক）মাদ্রাসা， পিপলস টুট মিনৃস， খালিশপুর，খুলনা।
b৬।হাফ্যে মোঃ आমিনুল হক ডূঞা， পিতাঃ হাজী মোঃ খেস্ ভূএঞা， কুচার মহন হাফেজী মাদ্রাসা， শাহবন্দর，মৌনডীবাজার－৩২০০।
৮৭।মোঃ কাজ্জী आমানুষ্দাহ， পিতাঃ কাজ্জী জাবু বকর， গ্রামঃ ড্মুরিয়া，পোঃ সাজ্জিয়াড়া， थানাঃ ডूমুর্রিয়া，খুননা।
৮৮।মোঃ জাব্দুল গফুহ হসাইনী आালহানফী， পিতাঃ মোঃ হোসাইন， সাংः জামতनী ডালুকিয়া পালং， পোঃ চাক্কবৈঠা বাজার， থানাঃ উখিয়া，কষ্সবাজার।
৮৯। মোঃ তাইমুর রহমান（মৃদুন）， পিতাঃ প্রডাষক মোঃ তৌফিকুর রহমান，
সরকারী জাযিযুল হক বিশ্ববিদ্যানয় কনেজ，বふুড়া।
৯০। মুসাম্মাৎ নাসিমা আক্তার（ডুরা），～ পিতাঃ মোক্মা মুহাঃ নওশের্র জালী， গ্রামঃ সুকতাইল，পোঃ সুকতাইল，：？ জ্জেসাঃ গোপালগজ্জ।
১১। হোহাইন জাহমাদ， মাওঃ এম，এ কালাম（জাঞ্জাদ） গ্রামঃ দক্নিণ মাদার্শা； পোঃ নুরালী বাড়ী， হাটহাজারী，চট্জ্গাম।
৯২। মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন， পিতাঃ आনিসুর রহমান， গ্রামः মঠবাড়ী， পো：সিরোনা，অাশাশ্ুনী，সাত্্ষীরা।
৯৩।মুহাশ্মাৎ ইয়াসমিন（মিনি） পিতাঃ মুহাম্মাদ মোসনেম， সাং শাহাবাজপুর，পোঃ সাতমাইল， থানাঃ কোতওয়ানী， যশোহর।

১8। बাएর জাহমদ，
পিতাঃ মরহহ মৌঃ মোহাম্মদ আলী， আটকড়িয়া দার্দল উলুম কওমিয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসা， পোঃ বাচূয়াহাট，সোনাতলা，বগুড়া
১৫।সৈয়দ হাফিজুর রহমান， পিতাঃ মরহুম সৈয়দ বেলায়েতত হোসেন， চরমোনাই কওমী মাদ্রাসা， চরমোনাই， বর্রিশান।
১৬। মোঃ ওমর জালী জিহাদী， পিতাঃ মোঃ জানছার জালী শেখ， গ্রামঃ ড়মুরিয়া， পোঃ সাজ্যিাড়া，খুলনা।
১৭। মুহাম্মাদ হাবিবুম্মাহ্ বাহার， পিতাঃ মুহাঃ রমজুমিয়া， খাদেম মিষ্পাত মসজ্জিদ， গ্রাম ও পোঃ ধর্মপুর， ফটিকছড়ি，চট্ট্যাম।
৯৮। মোঃ রাসেদুল ইসলাম（রাসু）， পিতাঃ মোঃ বিষ্লাল মিয়া， গওহরডাংগা খাদেমুল ইসনাম মাদ্রাসা，
টুধগিপাড়া，গোপানগঞ্জ।
১১। মোঃ মিজানুর রহমান， পিতাঃ মোঃ জাবুল কাণাম， জামেয়াতুল উনুম জাল－ইসলামিয়া， মালখান বাজার， দামপাড়া，চট্টগ্রাম।
১০০। চৌধুরী মুহাম্ম মুহা ইবনে ইজহার্ল ইসলাম， পিতাঃ মুফ্তী মুহাষ্মদ ইজহারম্ম ইসনাম，
बামেয়াতুল উলুম অাল ইসনামিয়া， নানখানবাজার， দামপাড়া，চট্টগ্রাম।
১০১। মোঃ ইকবাল एসাইন（বুলবুলি）， পিতাঃ মোঃ নাছিম উদ্দিন， গ্রামঃ বুনারাবাদ， পোঃ গরিয়ার ডাহা， বটিয়াঘাটা，খুলনা

১০২। ब্মাঃ জাকিন হোসেন（ঘুয়েল）， পিতাঃ ম্যাঃ ইয়াসিন মণলা， সানতিनগর，মাটির মসাब্ছি লেন， বఅঢ়া।
১০৩। সাইফৃফ্দীন ইবনে মোঃ মো্তাফা， পিতাঃ মাওআানা ম্যাঃ সাইফুদ্দীন， মাのতিनগর，মাঢ্রি মসজদি লেন， বশুড়া।
১08। ম্মেঃ কবিরন্ন ইসনাম， পিতাঃ মা৫ঃ মোঃ সেরোঘুল ইসলাম， সাঃঃ গোপানপ্，পোঃ কেডিলোপাংभুর， থাनাঃ কোটেীीাড়া，গোপানগজ্জ।
১০৫। মোঃ মোশাররेফ ইবনে षাঃ রাছেক， পিতাঃ মোঃ बাঃ রাহেক শেখ， বাশবাড়িয়া মাদ্রাসা， পোঃ ঝনৰনিয়া，থানাঃ দूभিপাড়া， গা｜পানগঅ।
১০৬। ハ্মাঃ एా্থর্ল জালম（হাত্র দারুল মাজারিए）
পিতঃ ম্যঃঃ মোঃ বাকী বিপ্ধাহ， প্রয়্রেঃ জামজাদ হোসেন， সাং बমানুরী খামার বাড়ী， পেঃ घनिয়া， थানাঃ खরিদগঞ，চौদभুর।
১০৭। ब্মেঃ जাঃ জাन মাসউদ， পিতঃ ফ্চনুর রহমান， বাং্নাদেশ কেবল শিশ ণिः পোঃ সোনালী बুট মিন্স লিঃ শিরমनि，शूøना।

Jo৮। মোঃ জাবু সাঈদ সরদার， পিতাঃ জাদ্দুর রনীীদ সরদদার， গ্রামঃ ऊয়াডহরী，（মুজাহিদপাড়া） পোঃ গোশাইবাড়ী， बাनাঃ ધूनট，বஞড়া।
১০১। মমাঃ মनিন্র হসেন（মনি） পিতঃ ম্যাঃ হাবিব্হাহ， মধ্যবাড্ড बেফ্তাহ উनুম মাদ্রাসা，

गड०। वোঃ बादून बাউ্যাन， পिতঃ প্মেঃ ইসহাক जাপী，
 পোঃ হা্পিগঙ বাজার，সিলেট সদর।
ग＞＞। बোহাभদ মফिब्बूत রरমাन， পিতঃ মোহাম্মদ মোখলেজ্রু রহমান， গামঃ মির্बাপু，পোঃ বथঢারমুन্ধী， थानाः लোनাগাজী，ফ্নে।
ग＞र। মোঃ ঘीन ইসणाম， পিতः সিরাबूন ইসলাম， গ্গামः পচिম কাটো゙， তের্যাদা，భूনন।।
 পিতঃ ম্যাঞাহার জাণী， গ্যামঃ সাগাচ্যিা দঃপাড়， পোঃ নাড়়া মালাহাট， গাবতनी，বఠঢ়া।
১＞8। बোঃ জাनी জাহম্মদ সिরাজী， পिতঃ ম্োঃ পান মিয়া সরদার， গাম：শিলাউর， পোঃ হাবলাটচ্ছ，বি，বাড়ীয়া।

गS৫। ब্যেঃ সাनाहम्দীन，
পिজঃ ハ্যেঃ ఆমिর উদ্দীন， आমঃ नानभুর，लোঃ ए্যসুঢী， थানাঃ কৃলিয়ারচর，কিশোরগজ।
נ১৬। মোঃ কাজছার জালী খান， পিতাঃ জানতাফ হোলেন， গওহর্রডাপা মাদ্রাসা，屯ेंপিপাড়，লোপানগজ।
د১৭। হाः वোः শামएून হक（শायीय） পिতঃ মাঞঃ মোঃ জাঃ জাউয়াল， গ্রাম ৫ পোঃ মাঢিডাংা， थानাঃ नাभिরभুর，পির্রাबপুর।
১১৮। মোঃ জাবুল বাশার নাজ্কিরী， পিতাঃমা৫ঃ জাঃ মোক্সাদের সাহে， जान छाমময়াতूন জারাবিয়াত্ন ইসनाমিয়া，গাহ্নী，পোঃ পাকগাহনী， শানাঃ মোø্মাহাট，বাণেরহাট।
 পিতঃ লোহাশ্মদ হোসাইন， आম अ लোঃ বার্রক্য়া， চকরিয়া，ক্्भবাজার
ग২०। ब्ताः बाः दरशমাन छिशापी， পিতঃ মরহ্ম ম্মেঃ নূরুল হোসেন（মিনা）， গামঃ एয়ষরিয়া，পোঃ সিমাখাनী， শাजिथा，মা ্ৰরা।
নবीन মুछাহিদদের বাকী সক্প নাম－ ठिकाना জाগাयী সংখ্যায় एাপা হবে।
－পরিচালক

## নবীন মুজ্গাহ্রিদের্ন সদস্য কুপন

नाम বয়স
 $\qquad$
भূर्ণ ठिकाना



य্বাঘ্র
এই কুপনটি কেটে পূরণ করে দুই টাকার অব্যবজ্ৰত ডাক টিকেট সহ আমাদের ঠিকানায় পাঠাে জামরা তকে নবীন মুজাহিদদের সদস্য করেনিবে।

## রাণী মার্কা ঢেউ টিন বাজারের সেরা গুণগত মানই আমাদের আদর্শ

## APPOLLO does not <br> compromise on QUALITY



## APPOLLO STEEL MILLS LIMITED

387 (NORTH) TEJGAON INDUSTRIAL AREA, DHAKA.
(A SISTER CONCERN OF PHOENIX GROUP) PHONE-326208, 328801
－মোঃ ফিরোজ জাহমাদ，
বাশবাড়িয়া মাদ্রাসা， ঝনঝনিয়া，পিরোজপুর，

ইা ভাই，জাগো মুজাহিদে প্রকাশিত आएগান জিহাদ ভিত্তিক উপন্যাসটি বই आাকারে आপনাদ্রের হাতে তুলে দেয্রার ইচ্ছে জাহে，সাষ आচে। কিস্তু সাi্য ও সীমিত সামথ্যের কারণে হয়ত এথनই হচ্চে না। अপেক্ষা করুন। आপনার প্রিয় মিসাকে আপনার হাতেই তুলে দিব। এ দেশের্র প্রতি ঘরে ঘরে তৈরী করতে হবে মুসার মত খোদার পথে দৃঢ় প্রত্যয্যী קম্ষ লদ্ষ যুবক। आপনি তাদের একজন－যারা সর্বদা মিথ্যার মুকাবিলায় সত্যের নিশান সমूন্রত রাখবে জীবনের সব কিচ্রু বিনিময়ে।
－সৈয়দ এরশাদ উল্লাহ্， ভূজ্পর，ফটিকছড়ি，
চট্টগ্গাম।
আমাদের সাক্ুলেশন বিভাগে পুরানো কপি সরাবরাহের ব্যবস্থা াছে। এথনও আমাদের কাছে এ পর্যস্ত প্রকাশিত সককপি কম•বেশী মওজুদ রয়েছে। এক সাথে চার কপির বেশী ক্রয় করলে প্রতি কপির মৃন্য হবে পौচ টাকা। এ ক্ষের্রে ডাক খরচ আপনাকে বহন করচে হবে। যদি নয় কপির বেশী ক্রয় করতে চান তখন ডাক খরচ আমরাই বহন করব। থুচরা প্রতি কপির মুন্য সাত টাক।

লেখার মৃল্য অর্থ দ্বারা লোধ হয় না। অর্থ প্রাপ্তির উঙ্দেশ্যে কোন মীনী কাজ করাও ঠিক নয়। তবে পত্রিকার প্রাণ শক্তি হলো লেখক বৃন্দ। প্রাণকে সতেজ রাখা পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নৈতিক দায়িত্ব। এই নৈতিক দায়িত্ব পালনে আমরা আন্তরিকভাবে সচেষ্৷।

आপনি সুপরিচিত একটি রাজনৈতিক দলকে নির্দিষ্ট করে অত্তস্ত জোড়ানোভাবে তার প্রধান্য প্রমাণ করেছেন এবং এ ব্যাপারে জামাদেরকে মন্তব্য করতে চनেছেন। ऊুনুনঃ

প্রথমত আমরা বর্তমান প্রচলিত তথাকথিত গণতন্ত্ম শব্দযুক্জ সবষরণের দর্শনের বিরোধী। এসব রাজनीতির সাথে জামরা জড়িত হতে চাইনা। তবে হকপন্থী সব দল ও মতকে आমরা সমর্থন করি এবং আমরাও তাদের সহযোগিতা চাই। মিথ্যার মুকাবিলায় সত্যকে বিজয়ী কর্রতে আমরা সব একজোট এ প্রসঙ্গে কারও দ্বিমতের অবকাশ নেই। ফ্巾ুদ্র মতভেদ এবং দলীয় সকীর্ণতা কখনও যেন আমাদের বৃহত্তর ও জাতীয় স্বার্থের অন্তর়ায় ना হয়। उবে কোন কোন দলের সাথে হকানী आপিমদের ব্যাপক आলোচিত মতভেদের বিষয়শুলোর যৌক্তিক কারণে সংশোষন চাই। যে বিষয়টি आমাদের জাতীয় đক্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অন্তরায়।
－এস，এম，রুন্থল आমীণ，
গওহর ডাঙা মাদ্রাসা，
গোপালগঞ্জ।
आপনার প্রিয় কলাম ‘আমার দেশের চালচিত্র’ এবং প্রিয় কলামিস্ষ ফারুক হোসাইন খ＂xক．আপনার সালাম，ভালোবাসা ও ৩ভেচ্ছা পৌছে দিলাম। ऊাঁর পহ্ষ থেকে আপনিও গ্থহন করুন সালাম ও তুভেছ্ছা।
－মোঃ মুনিরুন ইসলাম，
হাটহাজারী মাদ্রাসা，
হাটহাজারী，চট্ট্যাম।
গত সেঙ্টেষ্যর মাসে＂বলতে পারে＂＂এর উত্তর দিয়ে ঘিতীয় স্থানে বিজয়ী रয়েও आপনি পুরস্কারের পত্রিকা পাচ্ছেন না বছে অडিযোগ করেছেন। आপনার ঠিকানায় পত্রিকা পাঠান হয়েছে，তা आপনি না পেলে

## জামাদের কি দোষ？

একটি থামে জাপনি একাধিক বিষয়ে ও বিভাগে লেযা পাটাতে পারেন। তবে প্রতিটি লেষার্ন গায্রে বিভাগের্ন উজ্পেে বাঞ্মনীয়। মনে ব্রাথবেন， প্রশ্নোত্তরের্গ বেলায়্র এক ব্যক্তিন্ন পক্ব থেকে একবারে দুটির্ন বেশী প্রশ্ন একসাথে গ্রহণযোগ্য নয়। এথন থেকে এই পত্রিকা প্রতি মাসের একেবারে করুতে আপনার হাতে পৌছবে বলে আশা করি। এই ব্যাপারে আপনাদেরকে आার কষ্ঠ দেয়ার ইচ্ছে নেই। জাপনাদের্র কষ্ঠ দিয়ে কি জ়ামাদের সুষ হবে ？ পত্রিকাসহ সব ব্যাপারে জাপনাদের সক্রিয্র সহযোগিতা চাই।
－এম，এ，জামান，
কচ্রয়া মাদ্রাসা，
কচ্য়া，চौদপুর।
নবীন মুজাহিদদের পাতাটি পত্রিকা প্রকাশের అুর্রু থেকে নিয্রমিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। পত্রিকায় এই বিভাগটি অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে কেউ এককভাবে কৃতিত্বের দাবীদার ন্য়। তবে आপনার পরিচালক ভাইয়ার একটা निি্দিষ্ট পরিচয়্ आহে। প্রথম এঐই পাতাটির নাম ছিলো＇নবীনদের পাতা＇। পরে নাম র্রাখা হয় ‘নবীন মুজ্জাহিদদের পাতা＇যে নামটি তোমাদের সবার কাতছ সমানভাবে সমাদৃত হয্রেছে। তবে এই নামটি নির্বাচনের ব্যাপারে একজন অবশ্যই কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। তবে এদের নাম জানার মষ্যে জাপনার ইন্ম বৃছ্ধির কোন সষ্টাবনা নেই।

आঠার বছর্ন বয়সসের কম ভে কোন কিশোর যুবক ‘বলতে পারো’ এর্র উত্তর পাঠাতে পারবে। এ জন্য এই পাতার সদস্য হওয়্যা জর়ন্রী নয়।
－आাখলাকুর রহামন চৌধুরী， গ্রাম ও পোঃ মোক্তারপুর，
সিনেট।
रौ，বোসনিয়া ও কাশ্মীরে মুসলমানদের সাথে কাফির্র মুশরিকদের সশস্ত্র बিহাদ অব্যাহত ররেহে। এছাড়া জারও বহ দেশে মুজ্জাহিদরা স্বাধীনতা অর্জন ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার নক্ষে সরকার ও বিরোষী বাতিল শজ্তিন্ন মুকাবিলায় সশস্ত্র বড়াই কর্রহে। आপনি নিজ দায্রিত্বে তাদের সাথে মিলে কাঁ九ে কौষ রেঝে অবশ্যই জিহাদ করার সৌভাগ্য মাভ করতে পারেন। এ জন্য সুন্দর চেহারা，বড় শিক্ষিত হওয়ার প্রশ্ন অবান্তর বরং এ ঞ্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ॠমানী বল ও জাগ্গত সহমর্মিতাবোষ। অতপর প্রয়োজন রাহথরচার জন্য অর্ধের।
－মোহাম্মাদ জান্মগীর，
দারুল মাজারিফ জাল－ইসনামিয়া，
জমিরাবাদ চট্টগাম।
‘‘ামার দেশের চালচিত্র＇কনামমর বরাতে জপপি লিজেছেনঃ কবি সৃফিয়্যা কামাল তার মেয়েকে হিন্দু ছেলের সাথে বিয্রে দিয়েছেেন এবৃ শামসুর রহমান ছেলের জন্য হিন্দু মেয়ে এনেছেন－এসব ঘটনা সত্য। তবে ফেরদৌসী মজ্মমারসহ এদের সবের ঠিকানা এই মুহূর্তে সণ্ఖহে না থাকায় आপনাকে জানাতে না পারার জন্য দুঃখিত।
－মোঃ জাহাঙ্গ，
দারুন উनুম মাদ্রসা，

## খुलना।

নবীন মুজাহিদদের পাতায় একবার তোমাদের লেখা প্রবন্ধ，কবিতা， ছোট গল্ল，ছড়া，কৌঁতক ইত্যাদি ছাপার ওয্রাদা বা প্রতিশ্রুতি নয় বরং ইচ্মা প্রকাশ করা হয়েহিলো। এথনও সে ইচ্মা বহাল জাছে। তোমরা লেখা পাঠাওনি বলে ঘাপা হচ্ছে না। সে দোষ কি পরিচালক ভাইয়ার？

## ভাব্রত্তে্ব অর্থনীতিতে ঞ্ণংস আসন্ম

ভারত অধিকৃত কাশ্মীরের आমেরিকান সেন্টারের সেক্রেটারী গোলাম নবী ফাত্ত বনেছেন যে, "কাশ্মীরে বর্তমানে ডারতের ৫ সক্ষ সৈন্য রয়েছে। বিদ্রোহ দমন অডিযানে তাদের ব্যয় নির্বাহে ভারতের প্রতিদিন ১৮ কোটি রুপি খরচ হচ্ছে। এ হারে ব্যয় হতে থাকলে শ্রীঘই ভারতের অর্থনীতিতে একটা ষ্ণংস নামবে।

## সাব্রাজোভায় ২৪ জন নিহত

সম্প্রতি বসনিয়ার রাজধানী সারাজোডায় সাবীয় জানোয়ার বাহিনীর এক প্রচ৩ গুলিবর্ষণের ফলে ২৪ জন বেসামরিক লোক निহত হয়েছে। এদের মধ্যে. হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কয়েক্জন গর্ভবতী মহিলাও রয়েহে।

## আলজেব্রিয়ায় ২জন শহীদ

৫ালজ্জেরিয়ার ২ জন মুসनिম মুজাহিদ নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে এক বন্দুক যুদ্ধে মসজ্রিদের डিতর শহীদ হয়েছে। বোর্টি বউ জাফরেদি শহরের উক্ত সংঘর্ষে ২ জন পুকিশ ও নিহত হয়েহে।

## ব্রেম্ষেতে দাঙ্সায় ৬শত নিহত্ত

বাবারী মসজিদ ভাহাকে কেন্দ্র করে সংগणিত হিন্দু মুসলিম দাহায় ডাতের বোবে শহরের ৬ শতাধিক লোক নিহত হয়েহে। এর অধিকাংশই মুসলমান এবং তারা পুলিশের শুলিতে নিহত হয়েহে। দাহ্গা চপাকালিন সময়ের পুলিশের রেডিও বার্তার এক গোপন রেকর্ড থেকে জানা গেছে যে দাঙা পুলিশ হিন্দু দাগাকারীদের সহযোগিতা করেহে এবং দাঙ্গার সময় তারা মুসলমানদের সক্ষ করেই কেবল Жলিঘ্য়ড়ে।

## 

(3) গ্যাষ্ট্রিক, आলচার, গলা ও বুকজ্বালা, লিভারদোষ, রক্ত আমাশয়, পুরাতন আমের দোষ।
(.) প্রস্রাবে ক্ষয়, ঘনঘন প্রস্তাব, (ডায়াবেট্সি), প্রস্রাবে জ্বালা পোড়া, কিটকিট কামড় মারা
(土) স্বপ্স দোষ, ওক্র তারল্য, পুরুষত্বহীনতা, লিজ্গে দোষ।
0. সিফিলিস, গनোরিয়া, প্রস্তাবের রাত্তা দিয়া রক্ত পুঁজ যাওয়া, ষ্মজভংগ।

## ब्री बगाषि

শ্বেত প্রদর (লিকুরিয়া), রক্তক প্রদর, বাধক বেদনা, যে কোন কারণে মাসিক বন্ধ, সুতিকা, সুকনা সুতি, নারিত্বহীনতা, ১০/১৫ বৎসর বিবাহ হয়েছে আজও সন্তান হয় নাই তাদের সন্তান লাভ। «
(3) অশ, গেজ, ভগন্দর, শ্বেতী, সুनী, ব্রন, ম্নো, কানপ্কা, কানে ক্রম শোনা, চক্ষুরোগ, মস্তিক্কের দুর্বনতা, মৃগী, পাগল, অকাল চুল পাকা ও উঠা ইত্যাদিতে পূর্ণ निচয়তা।
উপরে বর্ণিত রোগে যারা আক্রন্ত তাদের সেবা চিকিৎসা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য প্রথম শ্রেণীর হাকিম হাফেজ মেছবাহ উদ্দিনের সহিত নিন্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

## যোগাযোগঃ

হাকিম হাফেজ মেছবাহ উদ্দিন

## গওহার ইউনানী ঔষধালয়

সেকশন-১২, র্রক ডি (পানির ট্যাংকি সংলগ্ন)
মিরপুর, ঢাকা-১২১২

## 



##  घহিলাকেন যাবতীয় রোগেন সू-চिকিৎসা করা হয়

## खौंभानो?

হাপানী যে কি কষ্টদায়ক রোগ তা ডুক্ত-জোগী ঘাড়া অন্য কেহ বুঝতে পারে না। আমরা হপ্রামী, কা্ি ও ঠাল্ডাজनিত রোনগর সাফল্যজनক চিকিৎসা করে থাকি। आপনি यদি হাপানী রোগ ভুগ্গ থাকেন্ন তাহলে আমাদের পরামর্শ ও সুচিকিৎসা গ্রহণ করুন্ন।

## ब্মन-सेड़ि

অणिরিক্ত মেদ-ডূঁড়ি পুরু্य ও মহিলাদের জন্য এক মারাত্মক সমস্যা। আমরা সর্বধুनिক পদ্ধতিতে बেদ-জূঁড় সমস্যার সমাধান করে थाকি। অসशখ্য
 স্লীম ফিগাররের জন্য आপনারেও জানাচ্ছি সাদর আমন্ত্রণ।

## बयोन ज्ञात्ञा ভूগছ্থन ?

বিয়ের আাগ ও পরের দুর্বলজা, যাবতীয় স্বস্স্যগত ও যৌন সমস্যার সমাধানের জন্য आমাদের পরামর্শ ও সু-চিকিৎসা গ্八হণ করে সুস্থ ও মধুময় দাম্পত্য জীবন-যাপন করুন।

##  



বিদেगী সহভোগিতাম তৈত্রী बाยूनिक ম্যাসাब बढ़खেन
ACO GENITAL
या आপनার বিশেষ অঢ্গের দৃবনতাকে দৃর করে জারো বেসী সবन उ সুদৃए় কর্রবে



दबख्यनिक खम्यूवाश् भ্ত্ত
 ভ্যাকে দূথপাউডান্র নিয়মিিত ব্যবशারে দॉত্রে বে কোন রোগ নিরাময় কর্র। দাত্রের গোড়া শক্ত 3 মஞবুত করে এবং দॉত ঝকঝ<ে পরিন্কার করে।
(মার্কেটিং বিভাগে জেলা ভিত্তিক প্রতিনিধি নিয়োগ চলছে যোগাযোগ কর্ৰন্) সঠিক ও সু-চিকিৎসার একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

## आनप बভ কোন্ণাनी



২য় শাখা: ৩jد, গভ: निউমাক্টে, ঢাকা-১২০৫ एোন: ৫০৯০৯৯ ( ক্रপালী ব্যাংকেব্প পার্পে)




## আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন সূতী, স্যানডাক্স, নায়লন ও টারকিস মোজা প্রস্তুতকারক



## চান্দ হোসিয়ারী মিলস

৩০, শাখার্রী নগর লেন, ফরিদাবাদ, ঢাকা-১২০৪

